BOSNIAN-AMERICAN INDEPENDENT NEWSPAPER

Cijena $1.50

New York 18.Decembar 1998. Broj 53. Godina II

Price $1.50

Ambasada Bosne iliercegovine

~' ,

! VAs/!YaTO!Y
/

/ Embassy of Bosnia and Herzegovina
W A S ff / !Y a T o !Y, D. C.

StLUn ~jWta ~ja«a t?04He i ~~
etSr!Di7::Madi
7()~, IS,

et ~j

Sve ffl:tjtjeft4e
(Jaffl

/I~

S~

12, '9%

1999,

/I~j

4a

O4o&jeffl

rI~ g'04He i ~~ et 7()~,

7akMtfe't,
~ji

ik

~ ~ ~

dave

tt

u-~jeai ~

~~
fa4e

i

~

wiffla

~
~

~dane,

•

SabaH *, 18. Decembar 1998. Strana 2

, The Grand BaUroom 300-BOO pests

The EmeralJ Room 50-120 guests

The Embassy Room 150-240 guests

The Crystal Room 175-300 guests
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ZAVRŠENA MADRIDSKA KONFERENCIJA O BiH
Proširene ovlasti Karlosa Vestendorpa
Bh. lideri pozvani da se pridržavaju Mirovnog sporazuma, da dozvole povratak stotinama hiljada
izbjeglica i pomognu u hapšenju optuženih za ratne zločine * Akcioni plan sadrži detaljan pregled
rokova i aktivnosti izrađen da premosti podjele u zemlji
iše od 40 zemalja
pokrovitelja napora
Lm.E u
o b n o v i
poslijeratne Bosne i
Hercetgovine usvojilo je
danas akcioni plan,
pozivajući lidere balkanskih
naroda da poduzmu hitnu
akciju na postizanju trajnog
mira, jalvja BHP pozivajući
se na Rojters. Vijeće za
provedbu Mirovnog
sporazuma, na svom trećem
sastanku nakon rata u BiH,
objavilo je detaljan pregled
rokova i aktivnosti izrađen
da premosti nacionalne
podjele u zemlji. Delegati su
p o z val i

V

krhko. Bez podrške za povratak". Vijeće je
međunarodne pomoći, ono zdovoljno sa više od
bi se "destabiliziralo". 140.000 povrataka, koliko
Izbjeglice: Vijeće "podsjeća ih je realizirano u BiH u
da izbjegle i raseljene osobe 1998., iako se samo od
imaju pravo da se slobodno 35.000 do 40.000 odnosi na
vrate svojim kućama, kao i povratak manjina. Vijeće
da im se vrati njihova žali što je ovaj broj mnogo
svojima". Vijeće poziva da manji od predviđenog.
se otklone sve zakonske i Institucije: "U Bosni i
administIJitivne prepreke za Hercegovini i sada postoje
povratak te da se uspostavi glavne institucije, ali ne
direknta veza između
fu n k c i o n i r aj u
na
finansijske pomoći i saradnje IzadOVOljaVajUĆi način'l
Glavna komponenta našeQ
:::.::::.

. .'

~
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ubrzavanje ustrojstva
policije te jačanje Ustavnog
suda". Ekonomija:"Sad je
vrlo bitno hitno započeti s
transformacijom ekonomije
Bosne i Hercegovine u
1999., osposobiti je da
preživi i opstane uz
smanjenu međunarodnu
pomoć." Ovlaštenja visokog
pred stavnika:" Vij e ć e

~~

Generalni konzulat BOSne i HercegovinE

NJUJOH
COl'ISUiare General ofBosnia and HC'rzegovma
NEWYOR/(

bosanskohercegovačke

lidere da se pridržavaju
onoga što su prihvatili
Mirovnim sporazumom,
zahtijevajući od njih da
dozvole povratak stotinama
hiljada izbjeglica i pomognu

.

rada u sljedećoj godini bit će
na otklanjanju ovog
problema, kao i da se ide
ukorak s našim naproima za
uspostavljanje vladavine
zakona. "Sudstvo i policija:
program reformi obuhvata
"stvaranje nezavisnog
sudstva, nepri strasnog i
multietničkog, suzbijanje
organiziranog kriminala,
nasilja vezana za povratak
izbjeglica, korupciju i ostale
ozbiljne oblike kriminala,

GRADANIMA BOSNE I HERCEGOVI

e

u hapšenju optuženih za
ratne zločine.

Neophodne
drastične

ekonomske
reforme

O

ni su upozorili i na to
da napori u obnovi
mogu propasti ako

bosanskohercegovačka

vlada ne poduzme drastične
ekonomske reforme kako bi
smaqjila zavisnost zemlje od
velike međunarodne pomoći.
Prema izvještaju AFP-a,
glavne tačke završne
deklaracije: Napredak
postignut u 1998: Vijeće sa
zadovoljstvom konstatira da
je u Bosni i Hercegovini,
tokom protekle godine,
postignut veliki napredak, ali
"ima još mnogo toga da se
uradi". Stanje u BiH je

Povodom nastupC\iućih vjerskih blagdana,
ramazanskog posta, božića i novogodišnjih

praznika:
.. Svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti želim :".
ugodne, lahke i mubarek dane ramazanskog
posta
~

Svim pripadnicima katoličke i pravoslavne
vjeroispovjesti čestitam božićne blagdane.
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Asim CemalovIc

~~
Konzul
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sa ~thodne strane)

podržava jačanje ovlasti
visokog predstavnika za
civilna pitanja vezano za
pomoć i projekte o obnovi u
BiH".

OHR ubrzava
privatizaciju
Međunarodna zajednica daje

visokom predstavniku pravo
da "nagradi lidere i narode
koji sarađuju, a da kazni one
koji odbijaju saradnju".
Političke stranke koje ne
poštuju odluke visokog
predstavnika snosit će
posljedice, uključujući i
oduzimanje
prava
predstavljanja na izborima.
Države koje su pokrovitelji
skupoj obnovi Bosne i
Hercegovine pojačale su
jučer pritisak na lidere da
hitno provedu ekonomske
reforme izrađene u cilju
SmanjiVanja zavisnosti

zemlje

od

međunarodne

pomoći.
Treća godišnja
konferencija Vijeća za
provedbu mira usvojila je
ambiciozan politički plan za
pomoć BiH da stane na
svoje noge. - Strani kapital,
koji je neophodan za
pokretanje privrede, neće
doći prije nego se dovrši set
drastičnih reformi - stoji u
ekonomskom dijelu
akcionog plana usvojenog
na konferenciji. - Vijeće
naglašava da se reforme u
svim dijelovima zemlje
moraju postići što prije -

piše u dokumentu.
Privatizacija malih
preduzeća
mora biti
dovršena, a prodaja većih se
mora započeti u 1999.
godini. Dokument poziva na
prestanak opstukcija i daje
visokom predstavniku
Karlosu Vestendorpu šira
ovlašenja "da ubrza proces
privatizacije na pravedan

__ o

način" . U konferencijskom Hercegovina, suočena s \
dokumentu se stavlja na neminovnim budućim padom
znanje da će pomoć početi vanj ske pomoći, treba
presušivati kad se do kraja uspostavljanje svojih
ispuni obećanje pomoći od kreditnih vrijednosti, ako
ukupno 5, l milijardu dolara rast bude održiv - rekao je
sljedeće godine. - Priliv
ona na konferenciji.
donatorske pomoći, bez Program usvojen na
presedana, dostigao je svoju konferenciji postavlja niz
najvišu tačku i nužno će se
zahtjeva, među kojima su i
početi smanjivati - stoji u
rokovi
do
kojih
dokumentu. Direktor
bosanskohercegovačke
Svjetske banke za BiH
vlasti moraju provesti
Kristijn Portman naglasio je
ključne zakone o slobodnom
da je mnogo toga postignuto
tržištu. On također poziva
u obnovi zemlje nakon rata,
političke
partije da se
između ostalog obnova
"smjesta odvoje" od veza s
stanova i škola, kao i brzi
državnim preduzećima i
ekonomski oporavak. On je,
izražava duboku zabrinutost
međutim, naglasio i da je
zbog nastavljene korupcije. brži rast, više od 3 O posto
Eknomija BiH ostala je
godišnje od kraja sukoba, zarobljena birokratskim
dosad postizan uglavnom načinom mišljenja i statičnog
zahvaljujući međunarodnoj
sistema - stoji u dokumentu.
finansijskoj pomoći i
upozorio da bi "prozor
mogućnosti" mogao biti
zatvoren.
Bosna
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AKO STE IZBJEGLICA
AKO !ELITE POCETI RADITI
AKO STE VEt KRENU.U SA NEKAKVIM MALIM
PRIVATNIM BIZNISOM

OBRATITE NAM SE,
JEB:-MI VAM SIGURNO
MOŽEMO POMOĆI
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MAD~DSKA KONFERENCIJA U

POKUSAJU JAČANJA BOSANSKOHERCEGOVAČKE DRŽAVE
IR

I

azgovor koji sam vodio sa
go spodlllom Svenom
Alkalajem, ambasadorom
BiH u Washingtonu će biti objavljen
u cjelosti u našem listu u nekoliko
narednih brojeva ovoga puta
objavljujemo samo dio tog
razgovora koji se odnosi na
Madridsku konferenciju. U narednom
broju gospodin Alkalaj će' dati svoj
komentar o tome kako je protekla
ova konferencija i da li su se naše
pozitivne nade i očekivanja ostvarila.
L/

SabaH: Vi danas dajete intef\ju kao
ambasador u Washingtonu našem
listu jedinom prvom bosanskom
heftičnjaku
u Americi a ' CIJa
redakcijaje smještena u New Yorku.
Mi smo proslavili jednu godinu svog
postojanja, list je do sada izašao 52
puta, tj . za pedeset dvije sedmice
našao se u rukama naših čitalaca.
Sven Alkalaj : Dezvolite prvo da
pozdravim vaše čitaoce širom
Sjedin.jenih Američkih Država. Ja
imam određeni uvid u vaš list i
želio bih zbilja da vas pozdravim
i da vam pružim punu podršku i
priznanje za 52 broja koja su do
sada izašla i koja izlaze svake
sedmice
mislim da zbilja
zaslužujete punu podršku i
priznanje jer se radi o jednom
značajnom
projektu koji je,
komotno mogu da kažem,
potreban građanima Bosne i
Hercegovine u smislu
informisanja šta se dešava među
građanima BiH širom Amerike i
davanju informacija o zbivanjima
u samoj Bosni i Hercegovini i
mislim da tu vaš list u potpunosti
zadovoljava interes naših ljudi
širom Amerike. Ja samo jedino
mogu zbilja da vam odam
priznanje i da vam zaželim puno
sreće u vašem budućem radu i da
nastavite sa još većim elanom i sa
većim tiražom i pokrivenošću
SAD vašim listom. Ja mislim da
ste se već dđbro afirmirali i velika
mi je čast da dam intervju i da se
oglasim našim građanima baš

Predsjednik S~D ~iI Clin~on i Amb,.sador BiH Sven AJkalaj
•

putem vašeg a i našeg lista.
SabaH: Bosna i Hercegovina se
nalazi neposredno pred Madridsku
konferenciju kako teku sve
pripreme?
Sven Alkalaj : Madridska
konferencijaje jedna od konferencija
u nizu od Bona, Luksemburga preko
Rima gdje se sastaje grupa za
implementaciju Dejtonskog
sporazuma. U ovom trenutku imamo
skoro najveću grupu zemalja tj.
pedesetak zemalja će se okupiti u
Madridu što sasvim dovoljno govori
o značaju same konferencije i
važnosti odluka koje će se donositi.
Mi na ovom Madridskom papiru
zajedno' sa predstavnicima
Sjedinjenih Američkih Država ovdje
iz ambasade u Washingtonu putem
Američke ambasade i saradnje sa
članovima Predsjedništva,
sa
Vladom Bosne i Hercegovine i
Ministarstvom za inostrane poslove
radimo veoma intenzivno već duži
period odnosno radi se već par
mjeseci.

,
..
I II f}1ffi'@ !g1f~ @V aEOl\relBn tl':>I!fllYf .§ h
komunikaciju, jedno brzo
SabaH: Šta vi očekujete od međusobno plaćanje. Sada imamo
Madridske konferencije?
jedinstvenu valutu, konvertibilnu
marku, koja na žalost nije zaživjela u
Sven Alkalaj: Ja očekujem da svim dijelovima BiH ali je već
dominantno sredstvo plaćanja. Znači
konačni dokument koji će se usvojiti
na Madridskoj konferenciji bude mi moramo imati sve one moderne
vrlo kvalitetan a smjernice i elemente poslovanja koje se koriste
strategija nastupa će biti vrlo jasno u savremenim ekonomskim
sistemima i to je ono što može
određeni. Međutim ponovo ćemo
privući
ino strani kapital. Tužno je da
doći u jednu fazu kada imamo dobre
stvari na papiru a ja vjerujem da će mi i dan danas skoro na samo dva tri
mjesta u BiH možemo koristiti
Međunarodna zajednica iznaći i
dobro osmisliti metode kako to da kreditnu karticu. Vi vrlo dobro znate
da ovdje skoro niko ne nosi keš. Šta
implementiramo.
SabaH: Koji su to osnovni strateški na primjer znači ovim brojnim
pravci koji će biti u žiži Madridske delegacijama a da ne govorim o
poslovnim ljudima da nose sa sobom
konferencije?
skoro par hiljada dolara keša samo
da bi mogli platiti hotel i za neke
Sven Alkalaj : Mogu vam' ukratko
druge osnovne potrebe. Prema tome
reći koja će to biti tri osnovna
u tom smislu Madridska
strateška pravca koja će dominirati
konferencija će trebati da donese
na Madridskoj konferenciji. Prije
značajne odluke kako bi se stvorili
svega to je ekonomska reforma,
svi preduslovi zakonski, bankarski
~rijentacija ka tržišnoj ekonomiji.
pravni okviri, da bi moderno
Sto znači da stvorimo takve uslove
poslovanje moglo da se odvija bez
na tržištu da moramo izvršiti
ikakvih poteškoća. To je ono što
privatizaciju da je platežni sistem
treba da stvori sigurnost i stranom
takav, bankarski sistem takav da
ulagaču,
stranom poslovnom
partneru da se komotno osjeća i da
~

•
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MADRIDSKA KONFERENCIJA U
POKUŠAJU JAČANJA
BOSANSKOv
v
HERCEGOVACKE DRZAVE
(nasta~ aa ~ strane)

investira u Bosnu i Hercegovinu i to
treba da bude glavna orijentacija u
tom ekonomskom odjelu.
SabaH: Šta je to drugi važan faktor
kojim će se baviti Madridska
konferencija?
Sven Alkalaj : Drugi snažan i vrlo
bitan elemenat koji nije manji skoro
je i značajniji je povratak
izbjeglica. To je uglavnom ono što
će očuvati Bosnu i Hercegovinu. To
je jedna od najznačajnijih odluka iz
aneksa Dejtona a koji do sada
nažalost nije ili je vrlo malo
implementiran. Ako kažem da se
prošle godine vratilo 400.000 ljudi,
cifra izgleda poprilično velika,
međutim to uopšte ne predstavlja
kvalitetan povratak. Mi imamo ljude
koji su se vratili u područja sa
njihovom etničkom većinom, znači
ljudi se nisu vratili kući, vratili su se
u ona područja gdje se osjećaju
sigurni i mi sada u ovom trenutku
imamo donešene dvije deklaracije o
povratku izbjeglica i to Sarajevska i
Banjalučka. Međutim vidimo na
bošnjačku stranu se vrši veliki
pritisak da se primjeni Sarajevska
deklaracija, da se vrate Srbi i Hrvati
u svoje stanove iz kojih su otišli ili
pobjegli. Sigurno je da je veliki broj
ljudi otišao iz nužde, međutim javlja
se veliki broj zahtjeva od onih ljudi
koji su taj grad rušili i traži se da ·se
stanovi dodijele tim ljudima. To je
jedan apsurd i mi vidimo da se tu
dešava jednosmjeran povratak. Mi
ne vidimo da se dosta Bošnjaka i
bosanskih Hrvata vraća na teritoriju
pod kontrolom Republike Srpske
odnosno na teritoriju koju kontrolišu
bosanski Srbi. A pogotovo da i ne
govorimo o onom istočnom dijelu
od Vlasenice, Foče, Srebrenice, I
Žepe i drugih dijelova gdje još
vladaju ratni zločinci gdje je još
Karadžić i njegova klika prisutni,
gdje čak i ljudi iz Banjaluke nemaju
svoju kontrolu. Prema tome ako ne
isti možda veći po važnosti je taj
povratak izbjeglica.
SabaH: Ovu godinu su
Međunarodni faktori
proglasili
godinom povratka.

Sven Alkalaj
Sven Alkalaj: Tako je. 1998.
godina je proglašena godinom
povratka. Tu je bio totalni neuspijeh
ali mislim, da paralelno sa tom
akcijom povratka izbjeglica moramo
voditi aktivnosti hvatanja ratnih
zločinaca i stvaranja sigurnosti
prisustvom multietničke policije.
Stvaranjem sigurnosti za povratnike
mi ćemo imati taj proces. Povratak
po osnovu recipriteta sto ljudi vamo
pa sto ljudi tamo, mislim da nije
dobar. Mislim da se ljudi moraju
vraćati po hiljadu, pet hiljada pa i
više u svoja mjesta ali osnovni
problemje opet nesigurnost. Mi smo
vidjeli šta se desilo u pokušaju
povratka Bošnjaka u Stolac u
Tasovčiće gdje su ljudi bili ubijani
ranjavani a kuće dinamitirane a to se
dešavalo i u Republici Srpskoj. I na
tim elementima će biti glavni akcenat
u Madridu. SFOR u tom smislu
doživljava jednu transformaciju i to
da od vojne uloge kad je išao da
razdvaja vojne snage u početnoj fazi
sve se više okreće ka ulozi policajca
u implementaciji civilnog dijela
Dejtonskog sporazuma,. Jer je vojni
sporazum praktično ispunjen. Znači
SFOR se transformiše i preuzima tu
policijsku ulogu stvaranjem
multietničke policije koja će pomoći
davanju sigurnosti povratnicima.
SabaH: Normalno to je samo jedan
od preduslova za povratak a ako
nisu obezbijeđeni i neki drugi
ekonomski, kulturni preduslovi ljudi
se opet ne mogu vraćati.

povratak podrazumijeva i zaposlenje
jer ti ljudi moraju od nečeg živjeti i
predviđa da ti ljudi imaju i školu na
svom jeziku i da mogu da se mole
Bogu kako im vjera nalaže, Moraju
da imaju svoja prava kao
ravnopravni građani što drugim
riječima znači da Ustav entiteta se
mora uskladiti sa Ustavom Bosne i
Hercegovine i da su svi narodi
konstitutivni na čitavoj teritoriji BiH
što nije sada slučaj. To su sve oni
elementi koji cme povratak
povratkom i na tome će insistirati
dokumenti Madridske konferencije.
Naravno u dokumentu će biti
razrađeni i niz mjera za njegovu
implementaciju.
SabaH: Šta je još treći važan
element Madridske konferencije?

glavna pravca.
SabaH: Ja se zahvaljujem gospodinu
Svenu Alkalaju na intervjuu koji je
dao za naš list, zahvaljujem se na
Vašoj otvorenosti i bilo mi je čast
razgovarati sa Vama. Mi vam želimo
puno uspjeha u vašoj diplomatskoj
aktivnosti i na vašim poslovima oko
Bosne i Hercegovine. .
Sven Alkalaj: Hvala vama i na
vašoj posjeti, nadam se da ćemo i .
dalje surađivati i slobodno bih

Sven Alkalaj: Treći je jačanje
organa Centralne države. Prije svega
tu se misli na Predsjedništvo Vladu
Bosne i Hercegovine, jačanje
parlamentarnih struktura oba doma
države BiH. Jačanjem centralnih
Sven Alkalaj, Rašid Nuhanović i glavni
institucija 'mi dobivamo na jačanju urednik
SabaH-a Sukrija Džidžović
države. I dalje će entiteti imati svoje
želio da kažem da bi željeli postati
ingerencije koje su im date po
saradnici odnosno da damo
ustavu i koje treba da normalno
priloge iz ambasade i da redovno
obavljaju. Međutim na teritoriji BiH.
objavljujemo kroz vaš list kako bi
Postoje određeni elementi, kao što
naši građani bili informirani i da
su željeznice, putevi, vazdušni
na taj način ih držimo u toku što
saobraćaj koji trebaju biti jedinstveni
se tiče aktivnosti ambasade a
za jednu državu i oni treba da budu
mislim da će ovo biti jedan od
objedinjeni na nivou države i oni
najboljih načina takođe kroz vaš
nikako ne treba da budu vođeni od
list.
strane entiteta. Zbog toga ova nova
transformacija i reorganizacija
Specijalno za SabaH
Vijeća ministara je vrlo dobar korak
naprijed ka tom putu i mislim da će
Rašid Nuhanović
tu tom smislu biti donijete konkretne
odluke na Madridskoj konferenciji.
SabaH: Ovo su tri strateške stvari,
'.' 'V
da Ii će se još neki elementi Dejtona
razmatrati u Madridu?

Sven Alkalaj : Naravno i drugi
elementi Dejtonskog sporazuma i
njihov stepen implementacije biće
razmatrani kao na primjer kako da
se uloga ureda Visokog
predstavnika dalje još ojača njegovo
Sven Alkalaj : Slažem se. Povratak bolje prisustvo i učešće u donošenju
nije samo ftzički povratak da se ljudi odluka ali to su sve manje važni
vrate svojoj kući i da je poprave, elementi pored ova tri strateška
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Roman CRNA
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AMBASADOR KAUZLARIČ O AMERIČKOJ
POLITICI pREMA BOSNI
Amerika nije došla da uspostavi protektorat u BiH
Cilj Sjedinjenih Država je demokratska BiH orijentirana tržišnoj ekonomiji * SAD podržavaju cilj BiH i
Evrope o ulasku naše zemlje u evropske tokove i u tome koriste svoj uticaj

IA I

domaćih
merikanci nisu došli da Odgovornost
uspostave protektorat u
BiH. Došli su da u sastavu političara
NATO-snaga okončaju rat. Ostaju u - Amerika svoju sadašnju zadaću
BiH da ispune svoje obaveze i shvaća kao pružanje pomoći na
obećanja
data u Dejtonu, a uspostavljanju uslova i institucija da
nestrpljivi su i žele da ova zemlja što BiH uspije kao demokratsko društvo
prije pređe taj put unutrašnje orijeptirano tržišnoj ekonomiji konsolidacije kako bi SAD i BiH istakao je Kauzlarič. Onje dodao da
uspostavile normalne ekonomske i Amerika podržava cilj BiH i Evrope
bilateralne odnose. To je jučer o ulasku ove države u evropske
izjavio Ričard Kauzlarič, američki tokove .i da u tome koristi svoj
ambasador, govoreći o politici SAD- uticaj. - Cilj Amerike nije da donosi
a u BiH na tribini sarajevskog odluke umjesto BiH. Takvu
Fakulteta političkih nauka u okviru odgovornost teško je prinijeti na bilo
drugog ciklusa predavanja koj tt.. je koga. Plašim se da mnogi političari
organizirala Konrad Adenauer lideri ovdje žele da međunarodna
zajednica preuzme odgovornost za
fondacija.

budućnost

zemlje - kaže Kauzlarič.
On navodi da se uloga Sjedinjenih
Država i međunarodne zajednice
može promijeniti.

Bez jakog lidera
- Možemo prestati biti medijatori i
prestati nametati rješenja, ali to
zahtijeva postojanje lidera u BiH
koji će predstavljati sve narode, a ne
samo svoju etničku skupinu. Plašim
se da niti jedan lider na državnom
nivou ne udovoljava tom zahtjevu kazao je Kauzlarič. Govoreći o
Dejtonskom sporazumu, američki
ambasador je istakao da je on okvir,
a ne čvrst tekst, koji je bio

neophodan za okončanje rata a da je
u njegovoj implementaciji najvažniji
povratak stanovnika. - Ništa neće
pomoći više u provođenju Dejtona
od povratka ljudi svojim kućama i
zajednice koje podržavaju povratak
dobi će našu pomoć, i učinićemo sve
na sigurnosti tog povratka. Do sada
nije bilo povrataka koliko smo ih mi
željeli, ali radićerno više na tome u
BiH, kao i na povratku Srba iz
Bosne u Hrvatsku - dodao je
Kauzlarič.

Za Dnevni avaz:H.Nuhanović

• • •

ASTORIA NEW YORK

.MARK'S CATERING HALL
OPEN BAR
37-1923.Avenue
VEČERA
Izmedju 37. i 38. St. MUZIKA
I JOŠ
Astoria, NY
MNOGO TOGA

•

Za sve informacije
nazovite
:(718) 274-8314

ZA SAMO

$ 100.00

• • •
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I DRŽAVNO TAJNIŠTVO SAD REAGUJE NA
TUĐMANOV GOVOR
Takve izjave nisu prihvatljive ni u kojem obliku i okolnostima * Uvjerenje da takvo ubjeđenje ne
dijeli i hrvatski narod * Zalosno je da hrvatski predsjednik vrijednosti smatra prijetećima
v

V

ašington,
17.
prosinca (NBNBInternet) - Američko
državno tajništvo sinoć je
objavilo priopćenje u kojem
se izražava. žaljenje zbog
govora
hrvatskog
predsjednika Tuđmana 14.
prosinca, u kojemje, između
ostalog, izjavio da je naredio
upotrebu sile protiv NATO
- saveza na bosanskoj
granici, te da je ova prijetnja
prisila SFOR da promijeni
svoje planove.
U
priopćenju
Stejt

Dipartmenta se navodi da
takve izjave u vezi s našim
lU1rovmm snagama nISU
prihvatljive ni u kojem
obliku I m u kojim
okolnostima.
U priopćenju kojeg je izdao
Džems Foli, zamjenik
glasnogovornika Državnog
tajništva također se
odbacuju izjave hrvatskog
predsjednika u kome on
negativno opISUJe rad
Haškog tribunala, što mu
služi kao
taktika
zastrašivanja u postizanju
stranačkih ciljeva.

SAD podsjećaju vladu R
Hrvatske na njezine obaveze
i odgovornosti u skladu s
Dejtonskim sporazumom i
međunarodnim pravom, te
pOZIvaJU hrvatskog
predsjednika da su uzdrži od
daljnjih napada na Tribunal,
stoji u priopćenju Stejt
Dipartmenta.
Američka

vlada,

sa
žaljenjem, također, prati
predsjednikove izjave ·glede
uloge međunarodne
zajednice, humanitarnih
organizaicja i neovisnih
medija u Hrvatskoj.

Predsjednikove izjave da
niti jedna na svijetu nije
toliko
umrežena
obaviještajnim službama
kao Hrvatska, te da su svi ti
predstavnici Evrope i
Amerike, humanitarnih,
novinskih i nevladinih
organizacija u službi
motrenja situacije u
hrvatske, obilježavaju takav
iskrivljeni pogled - kaže se
u priopćenju Državnog
tajništva.
Stejt dipartment izražava
nadu i uvjerenje da takvo
Ubjeđenje ne dijeli i hrvatski
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narod. Međunarodna
zajednica i hrvatski narod
već dugo z~edno rade na
provedbi demokratije,
socijalne pravde, pomirenja
i gospodarskog razvoja u
interesu svih hrvatskih
građana.

SAD ostaju čvrsto predane
ovim značajnim i temeljnim
načelima. Žalosno Je da
hrvatski predsjednik te
vrijednosti
smatra
prijetećima - navodi se u
priopćenju

američkog

Državnog tajništva.

v

Saćirbey

Dr Nedžib

EXCLUSIVE: Intervju IX
Intervju vodio: Rašid Nuhanović

v

REZOLUCIJAMA PROTIV ZLOCINA
Neke stvari nam se ponavljaju

U

prošlom broju srno govorili o
rezolucijama koje su
bosanski muslimani donosili
protestujući
protiv ustaških,
četničkih i svih drugih zločina i
pozivajući na zaštitu ljudskih života
i svih drugih vrijednosti do kojih je
tadašnja civilizacija došla.
Nastavljamo razgovor:
SabaH: U prošlom broju srno
govo roi li o Sarajevskoj i Mostarskoj
Rezoluciji, međutim i u nekim
drugim centrima se nastavilo sa
donošenjem ovih rezolucija ...

Dr Nedžib Šaćirbey: Dvanaestog
novembra 1941. godine objavljenaje '
Banjalučka uskoro Prijedorska i
druge. Značaj tih Rezolucija ne
može se ocijeniti a ~a se bar iz )edn~ '\
nešto ne navede. A Imam to pn ruCI.
U Banjalučkoj rezoluciji stoji: "Još
od početka osnivanja NDH mi
Muslimani gledamo s najvećom

~

zabrinutošću

kako su ustaše i drugi
odgovorni i neodgovorni faktori
činili najgrublje greške i zločine.
Naj elementarnij a prava čovjeka
gažena su bez ikakvih skrupula.
Sigurnost života i imetka, sloboda
vjere i vjeroispovijesti prestali su da
važe za veliki dio naroda ovih
krajeva ... " Zaštita našeg svijeta po
selima je posve nedovoljna, osobito
u onim krajevima koji su pali pod
italijansku okupaciju. Tamo
italijanska vojska mirno posmatra
kako gore muslimanska sela kao što
je bilo u neposrednoj prošlosti po
selima Ključkog, Petrovačkog i
Sanskog Kotara (paljena po
četnicima N.S.) Vinovnici' ovih
nereda se povlače u pozadinu
paradirajući u uniformama zabavljeni
oko pljačke srpske i jevrejske
imovine. Mi Mladi Muslimani čitali
srno, umnožavali i dijelili ove
Rezolucije jer one pozivaju na
poštivanje čovjekovog života
najvećeg Allahovog dara, pozivaju
na poštivanje imovine što je osnov
međuljudskih odnosa i slobodu vjere
i savjesti, osnovne slobode u
društvu. Bili Brno ponosni, onda i

Oni to negiraju. I govoreći o jučer a
prije 55 godina i više mi to
sastavismo sa našim danas. Govore
li Hrvati o Dretelju, Gabeli,
Heliodromu i drugim svojim
logorima, ne govore, negiraju ih,
iskrivljuju činjenice. Ne znaju kako
bi postali veliki na stranicama istorije
da osude zlo, da postanu borci za
pravdu, za jednakost ljudi, osudom
zla koji se više ne smije ponoviti ni
nama, nikome, nigdje, a ne samo u
Bosni i Hercegovini, ni danas ni
sutra i nikada više. Veličina našeg
stradanja i naša veličinaje u tome
što ne pozivamo na osvetu nego
tražimo pravdu. Pravda treba da
zaštiti druge, a naše stradanje,
naše žrtve, treba da se znaju, da
se o njima priča ne radi nas, ne
radi naših pobijenih, nego radi
živih. Naša pravda može zaštititi i
druge.
')
SabaH: Kakav·je bio odno~ Mladih
Muslimana prema raznoraznim
vojnim strukturama koje su se našle

U Goraždu maj 1943. godine.
Čuči: Edhem Šahović, Drugi red stoje od lijeva prema
desno: Alija Izetbegović, Salih Lončarević, Nedžib
Šaćirbey i Asim Čamdžić.
Drugi red stoje s lijeva prema desno: Fahrudin Sijerčić,
Zamer , Omer Mašović , Skaka i Sakib .:...;N.:.:iš.:.:ić~_ _--I

danas još više. U to vrijeme nijedna
zajednica u okupiranoj Evropi nije
nešto slično napravila. Svugdje je
bilo potrebe, jer zločini su bili
prisutni svuda u okupiranoj Evropi.
Trebalo je hrabrosti, a naši očevi i
djedovi su je imali. Ne učestvovati u
zločinu, a biti mu svjedok nije
dovoljno. Osuda je bila nužna.
SabaH: Čini mi se da nam se
ponavljaju neke stvari, šta Vi o torne
mislite?

Dr Nedžib Šaćirbey: Sasvim
sigurno. Jesu li Srbi osudili četnička
klanja. Onda nisu, dapače negirali su
ih i tako se približili učiniocu. A šta
je danas? Ne znam ni za jednu
grupu u Republici Srpskoj koja
osuđuje:
Omarsku, Keraterm,
Brčko-luka, Foču, Višegrad i drugi.

Dr

Nedžib

Šaćirbey: Kada

smo počeli naš
razgovor, ja
tada,
a
vjerovatno ni Vi,
gospodine
Nuhanoviću

nismo zamišljali
da će ovaj naš
razgovor ići
daleko i široko,
međutim,
nije
vrijedno govoriti
samo o sebi,
nego
je
potrebno nešto
re ć i
o
vremenu,
. prilikama,
događajima

ljudima tog
vremena ...

I

I"

l\-

f"lff')

,,-,

~+~

na ovom području?

Dr Nedžib Šaćirbey: Upravo ovo
što govorim, slikajući situaciju u
Bosni i Hercegovini u toku Drugog
Svjetskog rata daje mi priliku da
objasnim stav Mladih Muslimana
prema ustašama, četnicima,
partizanima ,okupacionoj vojsci
Njemačke i Italije. Kratko mi se
nismo mogli identificirati ni sa
jednim. Četnici nisu branili svoja
sela, svoju nejač kako često kažu.
Oni su nas klali, gonili s naših
ognjišta, sarađivali sa italijanskom
okupacionom vojskom kasnije i s
Nj ernačkom . Ustaška vlast
mobilisala je muslimane, pozivala i
uvlačila u ustaše i slala van Bosne i
Hercegovine ostavljajući naša sela i
gradove u Bosni i Hercegovini na
milost i nemilost četnika. Ustaški
postupak prema Židovima, Srbima i
Ciganima bio je za nas neprihvatljiv.
SabaH: Kakav je bio vaš stav prema
partizanima?
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EXCLUSIVE: Intervju IX

Dr Nedžib Šaćirbey

Intervju vodio: Rašid Nuhanović

REZOLUCIJAMA PROTIV ZLOČINA
Neke stvari nam se ponavljaju
Dr N edžib Šaćirbey: Mi nismo
"bježali" i izvlačili se u partizane, jer
smo u partizanima gledali vojnu silu
komunističke partije čija ideologija
je bila ateistička, dakle antiislamska.
Islam, naša vjera bio je dio našeg
prepoznavanja i identifikacije.
SabaH: Kakav je bio odnos
komunista prema vama?
Dr Nedžib Šaćirbey: Naši studenti
koji su prije rata sturidali u
Nedžib Šaćirbegović i Ešref Čampara
Beogradu i živjeli u Gajretovom
jun 1945. godine
Internatu pričali su nam o odbranu SSSR-a nego na borbu
komunistima u tom internatu, protiv fašizma. Italijanska okupacija
nj ihovoj neto lerantno sti i bila namje mrska. Rat u Abisiniji bio
ideološkom nasilju, poniženjimakoja je još u sjećanju a vijesti o Libiji
su im upriličile njihove kolege u tom procurile su vani. Govorio sam o
internatu. Pored toga u to virjeme je džamiji na Musluku u Foči koju su
izašla '1)mštira Mustafe Busuladžića Talijani pretvorili u katoličku crkvu.
pod hazIvcih\ stahj'et tvi:i'IsHfilarta \{ ~, Poslije toga razgovora našao sam da
Sovjetskom Savezu ili (Boljševičkoj se ta džamija punim imenom zove
Rusiji) . Opis je bio šokirajući i nije Atik-Ali-pašina i podignuta je bila
bio baziran na njemačkim i 1518. godine, dakle prije čuvene
italijanskim izvorima. Ako je neko Aladža džamije. Nažalost te džamije
od naših pristalica otišao u partizane više nema. Porušili su je sljedbenici
kada su partizani ušli u njegovo selo Radovana Karadžića, Ratka Mladića
ili grad, to smo mi prihvatili sa
njihove Srpske demokratske
razumijevanjem. U početku partizani stranke i t51ko doprinijeli još jednoj
su bili identificirani sa SSSR-om a sramoti. Cetnici koji su ulazili u
' njihov ustanak povezan je' s F oču u više navrata u toku Drugog
svjetskog rata oštetili su je i
Hitlerovim napadom na Sovjetski
Savez, te prema tome ličio više na opljačkali, današnji četnici su je
uništili. Vrlo bi se radovao kada bi

se u svakoj bošnjačkoj džamiji
nalazio popis porušenih džamija,
upisano crnim slovima ko ih je
uništio i kada i zlatnim slovima ko
ih je podigao i kada. Jasno je da
smo bili protunacistički opredjeljeni
jer nacistička ideologija iznesena u
Hitlerovoj knjizi "Mein Komft"
(Moja borba) je antiislamska i iznosi
vrednovanje ljudi na rasnom i
etničkom karakteru a to je približava
četničkim i ustaškim shvata~ima. Mi
smo Kravljevinu Jugoslaviju, mada
u nj oj muslimani nisu bili
ravnopravni smatrali svojom
državom i vjerovali smo da će se s !
civiliziranošću stvari poboljšati, ali
ne brzo i nepravde ukloniti. Ovo je i
razlog da niko od Mladih Muslimana
nije se prijavilo da služi ustaškim,
četničkim, njemačkim i italijanskim
jedinicama.
1SabaH:~a i pored svega toga mi
smo i u ta vremena mislim kao narod
samo da bi preživjeli, prilagođavali
! se svakome više nego svi drugi nama
i na taj način razvodnjavali odnosno
okrnjili naše boš~ačko biće ...
Dr Nedžib Šaćirbey: Tačno, sjećam
se jednog članka koji je napisao u
jednom od kalendara Gajreta Husein
Brkić tada direktor Druge muške
gimnazije u Sarajevu. U tom Člarlk~"
on piše dok je samo dobar katolik i
dobar Hrvat i samo dobar
pravoslavac i dobar Srbin, dotle

postoje zapreke za Muslimane da se
opredijele bilo kao Srbi ili-kao
Hrvati. U to vrijeme mi se nismo
mogli izjasniti kao Bošnjaci ili pak
kao Muslimani. U toku Drugog
svjetskog rata Husein Brkić je
mobilisan u Kraljevsku vojsku;
zarobljen od Nijemaca i proveo cijeli
rat u zarobljeništvu. Da je rekao da
je Hrvat, bio bi pušten iz
zarobljeništva i vratio se kući. On to
nije učinio jer je bio čovjek od
princima. Po povratku u Sarajevo
uključio se u Narodni Front, te bio
nosioc liste za Gradski odbor
Sarajeva. Na izborima nije dobio
najviše glasova, prvih pet do osam
mjesta pripalo je kandinatima Srba
za koje smo i mi Muslimani glasali,
a iz rezultata izbora vidjelo se da su
brojni Srbi glasali samo za Srbe.
Najviše glasova dobio je Srbin
Dušan Vasiljević. Ne znam šta je o
rezultatima mislio Husein Brkić ali je
očigledno da Srbi nisu uvažavali
njegovo srbovanje, principijelnost,
jer je kao Srbin odsjeo više od četiri
godine u njemačkom zarobljeništvu.
Pokazalo se da nije važno kako se
osjećaš, nego i da li ćeš biti
prihvaćen od onih s kojima se
životom i trpljenjem identificiraš.

(nastavak u

slijedećem

broju)

IWJIO GUS BOSNE JHERCEGOVINE·
Svakog cetVrtka
od 7:00 do 7!30
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UKIJJUCITI MLADE BOSNJAKE U
INTELEKTUALNU BORBU ZA BiH
Savjet mladih inicirali mladi bošnjački intelektualci * Organizacija će pored Sarajeva, imati
odjeljke i u ostalim bh. gradovima

D

vadeset osmog
novebra je formiran
Savjet mladih Vijeća
kongresa bo šnj ačkih
intelektualaca.
Za
predsjednika ovog savjeta
I z a b r a n
J e
dvadesetpetogodišnji mr.
Amer Bukvić. On je jedan
od najmlađih magistara u
BiH. Završio je studij za
međunarodne odnose u
Maleziji, a magistrirao je u
Japanu.

Inicijativa
mladih
Ko je inicirao formiranje
Savjeta mladih VKBI-a?
- Savjet mladih inicirali su
mladi bošnjački intelektualci.
Draž ove organizacije je
upravo ta da su je pokrenuli
mlađi
ljudi koji su

zainteresirani
za nalazimo u jednom veoma radu u skladu sa
naučnoistraživački rad. To
važnom trenutku. Narednih treno dovima u
je pokušaj da se okupe svi deset godina bit će od svijetu, pokrenut kampanju
mlađi bošnjački intelektualci
krucijalne važnosti za da se sve škole priključe na
na jednom mjestu i da se opstanak BiH, odnosno, Internet. Insistirat ćemo i na
uključe u neku vrstu aktivne
borba za opstanak se bilingvalnoj nastavi u
intelektualne borbe za BiH nastavlja. Prvi korak Je š k o l a m a ,
o dno sno
koja ide dalje.
napravljen. BiH Je intenzivnom učenju jezika.
Šta su ciljevi ove međunarodno priznata Pored toga, pokušat ćemo
zemlja. Dakle, cilj je okupiti povezati mlade bošnjačke
organizacije?
- Mi sada imamo uže tijelo mlade i usmjeriti ih u pravcu intelektualce u BiH i van
od II ljudi. Međutim, naš poboljšanja I stvaranja nje. U našoj džavi ne postoji
cilj je da okupimo sto do budućnosti naše zemlje.
nijedna centralizirana
dvjesto mladih Bošnjaka na
institucija koja vodi
jednom mjestu. Dakle, da
evidenciju o mladim
vidimo na čemu smo, na
Bošnjacima koji se nalaze na
kojim osnovama leži
najpoznatijim svjetskim
Koje aktivnosti planirate univerzitetima koji su
budućnost BiH, te da
utičemo na nju. Također, mi pokrenuti?
ostvarili velike rezultate. Mi
se ne namjeravamo zadržati - Prije svega želimo imamo doktore nauka koji
samo na Sarajevu. podsticati naučnoistraživački su u inostranstvu i koji su
Organizacija će imati svoje rad, jer bez nauke nema veoma priznati. Planiramo
dojele i u ostalim gradovima perspektive. Zatim, usmjerit napraviti JI. sv,oj e J:.\ lEB •
kao što je Tuzla, Bihać, ćemo mlade bošnjačke stranice na Internetu csa r~
Zenica, Mostar, Jer se potencijale ka istraživačkom biografijama ljudi koji će biti

Bošnjaci
svijetu

u
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članovi Savjeta.
Inače
članovi Savjeta mogu biti svi

om koji se aktivno bave
intelektualnim radom, a
starosna granica, koja nije
fiksna, je oko 40 godina.
Veliki broj mladih odlazi iz
BiH,jer na ovim prostorima
ne vide perspektivu. Šta
mislite o ovom problemu?
- Mislim da je to veliki
problem kojim bi se trebalo
ozbiljno pozabaviti. Naime,
za BiH je jeftinije da tim
mladim ljudima napravI
atmosferu i uslove za život i
rad koji su im potrebni, zbog
kojih ustvari i odlaze, kako
bi se barem UmanjIO taj
odliv, nego da ih tek tako
"pušta" da idu.
l
Za Dnevni avaz:
I I i
, . Dž. Tucaković~' ., I

~

\ t U . '..Ul-l"" ....

.;

-t -

.. ~

~
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VELIKI POVRATAK "BUBE"
ill

~iŠ~ .od
[[l JedinICa

22 miliona
u svojoj
vi šedesetlj etnoj
istoriji postao je svojevrsno
kultno vozilo jednog
vremena, od kojeg se
nostalgično i danas mnogi
vlasnici ne opraštaju. Jer
VW "BUBA" svojom je
trajnošću,

.

"preživjela" i mnoge modele
nastale mnogo mnogo
kasnije. Kako se u
automobilskoj industriji sve
više "vraća" u prošlost s
"pogledom" u budućnost
nije to izostalo niti kod
najpopularnijeg njemačkog
proizvođača automobila.
Ideja o NOVOJ "BUBI" ili
"NEW BEETLEU" nastala
je početkom devedesetih
kada je VW grupa otvoril~
dizajnerski studio u
kalifornijskom Simi Valleyu
i poslije raznih faza
"nastanjanja" i najava na
salonima širom svijeta,
konačna verzija prikazana na
salonu u Detroitu početkom
ove godine stigla je potom i
na američke ceste iz tvornice
u meksičkom PUEBLU.
Početak decembra stigao je
i "ku~(, u Wolfsgurg gdje je
u hek\JtMrđa a~~očetkom

uređaj,

AB S,
rukovanj e
staklima i više od
uobičajenog
položaja
postavljenih bočnih

dugovječnošću

električno

decembra u više grupa
održana i Euro-prezentacija
za 800 novinara.
"NEW BEETLE" zadržao je
izvana i iznutra tek osnovnu
"sliku" stare "BUBE" , sve
ostalo smješteno je u
današnje vrijeme i podešeno
budućnosti. Tako su ispod
"pokrivača"
prikriveni
odbojnici tek prednja svjetla
nali~ su na nekadašnja,
podjednako kao i kvake na
vratima i ona sada na pozadi
smještenom "gepeku"
skromnijeg obima od
prethodnog , isto tako
pri~riv.e'na isp(l)d ~velike VW ;
znaeke. oma~l;u i "-Viseće" •

ručke

iznad držača
sigurnosnih poj asa za pomoć
pri izlasku sa zadnje strane
sjedišta. Inače poprilično
skromnih dimenzija, rekli bi
namj enj enoj prije djeci ili
nižim putnicima, jer ostali će
biti i suviše skučeni.
Put~ička kabina obiluje
kvalItetnom plastikom od
koje su napravlje~i i
blatobrani. Kombinacija
tamnijih i svjetlijih sivih
tonova ugodna je očima.
Odmah je primjetan prema
naprijed _daleko izvučeni
p~ost9r ispred volana i ploie
s Instrumentima, na kojoj je

uz središnje smješteni veći
brzinomjer lijevo postavljen
pokazivač nivoa goriva a
desno iste veličine, "mali" i
simpatični brojač okretaja
motora. Upravljač i mjenjač
"ukrašeni" su slu-detaljima
džepovi na vratim~
"omeđeni" su mrežicom, uz
rub krova lijevo od vozača
futrola je za naočale na
sredini nap rij ed - i~nad
s~e~išnjeg ogledala i displeja
dIgI-sata s vanjskom
te~peraturom . Posebna je
ladIca za sitnice, desno uz
volan smještena je i mala
preksi vazica za cvijet.
Kvalitetni audio sistem,

Prodavnica
SCALINADA

ogledala . I pogonski
agregati, koji su sada
smješteni sprijeda poprijeko
i pokreću prednje točkove,
prate razdoblje u kojem
"NEW BEETLE" ponovo
"oživljava". Dva su to znana
motora VW grupe,
dvolitarski benzinski (obim
1. 984 ccm, snaga 85 kwl115
KS) i 1.9 TDI(1.896 ccm,
66 KW/90 Ks), koji "BUBI"
omogućavaju vrlo dobra
putna svojstva, najveću
brzinu 1851171 km/h uz
ubrzanje od O do 100 Wh
za 10,9113, l sec. uz
napomenu da je ovaj drugi i
štedljiv uz potrošnju
(grad/otvorena
cesta/kombinirano) od
6,8/4,3/??2 i dizelskog
goriva na l OO km.

-MEMO

ELECTRICAL SElMCE co.
ELECTRICAL CO~CT()R
1. HOURS 'EMERG~cY SERVICE

667East 187" St
_Bronx, New York .
Tel: 718-367-7256

Tel. (718) 60+8513

f~(718)~j1Of

Iftpu# 917-233-9896

Bee,.f800-563-UHO Pi~ 10.71

-·1

--.
--7

.&, nft.
......,.:; "~Y.11219
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U SUSRET RAMAZANU
Intervju sa Senadom efendijom Agićem
Intervju vodio: Rašid Nuhanović

S

enad efendija Agić je rođen u
Novom Travniku u centralnoj
Bosni i Hercegovini. Završio
je Gazi husref - begovu medresu u
Sarajevu. Potom se upisuje i
završava studij Islamska civilizacija
i jezici (arapski, persijski i turski) i
njihova literatura na Sarajevskom
univerzitetu. Objavio je mnoge svoje
radove o arapskom jeziku. U
Ameriku je došao 1980. godine.
Učestvovao je u izradi prvog
bosansko-arapskog riječnika od 50.
000 riječi. Iako je došao u vrlo
teškom periodu za Kulturni centar u
Čikagu njegov rad je vrlo zapažen.
Senad efendija Agić sa svojim umom
snagom i obrazovanjem dao je novi
poticaj i unaprijedio je mnoge
sadržaje u bošnjačkoj zajednici
Čikaga. 1994. godine Reisu-I-ulema
BiH prof dr. Mustafa ef Cerić ga
postavlja za glavnog imama za
bosanske Muslimane u Americi.
lednom riječju radi se o ličnosti koja
može vrlo kvalitetno i kompetentno
komentarisati pitanja za naš list.
SabaH: Bošnjačka dijaspora u
Čikagu je jedna od najstarijih
bošnjačkih dijaspora u svijetu a u
Americi je najstarija. Recite nam
malo detaljnije o tim počecima
dolaska Bošnjaka u Čikago.

Senad
ef.
Agić
Bismillahirrahmanirrahim. Prvi su
Bošnjaci većinom iz Hercegovine
došli u Čikago 1902. godine. Već
1906. godine formiraju prvu
muslimansku organizaciju
"Džemijjetu-I-hajrijjeh", što znači da
u Chicagu u to vrijeme nije bilo
drugih muslimana. Bili su to
ekonomski emigranti koji su zbog
ekonomske krize trbuhom za
kruhom preplovili Atlantik da bi se
skrasili u Chicagu. Većina ih nije
znala ni čitati ni pisati, radili su teške
poslove, nisu se ženili i mladi su
umirali. Njihovi su mezari uSkokiju,
lijepo su uređeni i održavaju se
bezprij ekorno.
Drugi val emigranata dolazi poslije
Drugog Svjetskog rata i oni se
većinom
smatraju političkim
,\zbjeglicama zbog komunističkog
sistema koji je uspostavljen po
svršetku rata, oni su radije dolazili i
u Ameriku samo da izbjegnu
ateizam. U tom valu bilo je nekoliko

Stoji: prof. dr. Mustafa ef. Cerić
Sjede, s lijeva na desno: Senad ef.Agić i Hilmo Neimarlija

opet s druge strane, znao pokrenuti
pojedinaca koji su poveli Zajednicu
džemat u akciju gradnje velelepne
u akciju otvaranja prve džamije u
džamije u North -brooku, koja je
Chicagu 1954. godine. Prvi imam je
danas jedna od sto najljepših u
bio Ćamil ef Avdić, svrešenik Al, Americi. Na prijedlog našeg' reis ef
Ashara i jedan od vodećih
naš je Islamski kulturni centar
intelektualaca među muslimanima u
nedavno osnovao "Fondacija Ćamil
Americi u to vrijeme. Treći val čine
ef Avdić", iz koje će se svake
emigranti koji su se pridružili već
godine dodijeliti nagrada u iznosu
postojećoj zajednici sedamdesetih
od po hiljadu dolara najboljem
godina. I ovaj posljednji najveći val
učeniku i učenici završnih razreda
iseljenika od 1993. godine koji i
medresa koje su pod jurizdikcijom
dalje traje.
Rijaseta Islamske zajednice Bosne i
SabaH: Trebalo je vremena da naši
Hercegovine. Ovim želimo da se ime
ljudi počnu organizovati svoj život a
Ćamil ef Avdića sačuva od
posebno da se organizuju džemati.
zaborava. Svi koji žele da daju svoj
Senad ef. Agić: Naprotiv, prvo što novčani prilog Fondaciji mogu to
su uradili doseljenici iz ovog drugog učiniti tako što će ček ispisati na
vala, bilo je da su iako siromašni, Islamski kulturni centar sa
bez ikakave pomoći od bilo kakvih naznakom za "Fondacija Ćamil ef
agencija otvorili džamiju. Bila je to Avdić" i poslati na adresu 1810 N.
prva džamija u Chicagu, pa su se u Pfingsten R. Norhbrook IL 60062.
njoj okupljali i drugi muslimani. Ovo
SabaH: Kako je tekla akcija oko
zaista raduje i služi na čast i ponos
izgradnje džamije u Chicagu?
svim Bošnjacima.
. SabaH: Veoma značajan doprinos u
organizovanju te dijaspore dali su i Senad ef. Agić: Već sam rekao da
je velik doprinos u tom smislu d~o
bošnjački imami.
Mustafa ef Cerić koji je u akCIJU
uključio i Bošnjake i Arape, a ne
Senad ef. Agić: Imami i Chicagu su mali prilozi su stigli i iz arapskog
bili sljedeći: Ćamil ef Avdić, Husein svijeta zahvaljujući Ćamil ef
ef Viteskić (ala rahmetejle) Mustafa Avdiću.
Nošeni snažnim
ef Cerić (reisu-l - ulema) , Ekrem
entuzijazmom, džematlije su radom
ef Mujezinović i moja malenkost.
i svojim prilozima pomogli da se
Značajan je doprinos Ćamila ef
napravi sjajan objekat.
Avdića što je znao okupiti i ujediniti
SabaH: Koje sve sadržaje ima i koje
naše ljude, dok je Mustafa ef Cerić,
sve aktivnosti se odvijaju u ovom
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objektu?

Senad ef. Agić: Namazi, vazovi,
, me~tF~b, vjenčanj~~,,~~sre,ti ~~,~~,?~I~\
. m u s l i m a n i m a,
s u s r e t I sa.
nemuslimanima, izdavačka
djelatnost, posjete muzeju koji je
smješten u džamiji, nabavljanje
knjiga za biblioteku, akcije pomoći
muslimanima u svijetu, posjeta alima
i zajednički iftari.
SabaH:Recite nam malo detaljnije
kako teku sve te aktivnosti, vjerske
kulturne. naučne i ostale u ovim
prostorima.
Senad ef. Agić: Što se tiče namaza
, zbog udaljenosti Centra od grada,
ne obavljaju se nažalost, svi namazi
u džematu. Vjerska se pouka
održava nedjeljom na engleskom
jeziku od 9:45 do 1:30 (120
polaznika, većinom arapska djeca),
subotom na bosanskom jeziku od
3:00 do 6:00 u dŽamiji i najoš dvije
lokacije u gradu od 10:00 do 12:00
i od l :00 do 4:00 ( 120 polaznika).
Predavanja za odrasle sa diskusijama
(Tefsir, hadis, historija islama i sL
civilizacije) su od 10:00 do 1:00 na
engleskom i bosanskom svake
nedjelje. Svake druge subote su
familijska okupljanja sa zajedničom
večerom i predavanjima. Nažalost,
Bošnjaci uzimaju vrlo slabog učešća
u ovim okupljanjima. Većinom su
to muslimani iz arapskih zemalja.
-(nutavak .. sljedećoj 1tnDi)

U SUSRET RAMAZANU
(nastav:ak sa ~~odne strane)

SabaH: Dolazi nam Ramazan ako
možete da uputite svoju poruku kao
glavni imam za Bošnjake u Americi
a posebno za naše čitaoce u povodu
tih blagdana.

SabaH: Kakva je saradnja ovog
centra sa drugim konfesijama?
Senad ef. Agić: Saradnja sa drugim
konfesijama je vrlo dobra. Iz dana u
dan se intenzivira. Samo da kažem
da je prošle godine u našem Centru
jedne noći, zajedno sa nama iftaru
prisustvovao i Čikaški kardinal,
poslije čega smo imali vrlo topao i
srdačan međureligij ski susret u sali
za predavanja sve su to zabilježila i
sredstva informisanja.
SabaH: Kroz Chikago je prošao
jedan broj veoma umnih bošnjačkih
imama, svaki od njih je ostavio jedan
kvalitetan trag iza sebe na bošnjačku
zajednicu Čikaga. Molim Vas da
date Vaše mišljenje.
Senad ef. Agić: Ja tu prije svih
drugih mislim na rahmetli Ćamila ef.

Senad ef.

Agić

sa svojim učenicima

naše

zajednice i sa osnovmm
načelima naše vjere.
SabaH: Proizvod takvog
upoznavanja i proučavanja Islama
kao religij e i prelazak jednog velikog
broja mladih ljudi na Islam , baš
ovdje u ovom Centru.

Avdića i dr Mustafu ef. Cerića. Oni Senad ef. Avdić: Centar je posebno
su ostavili trajan pečat u razvoju dao veliki doprinos Parlamentu
svjetskih religija što se održava
Zajednice.
svakih sto godina. Posljednji je bio
SabaH: Vrlo zapaženo je i učešće
održan u Chikagu 1994. godine.
Bošnjačkog centra odnosno vas
imama koji ste vodili ovaj Centar u SabaH: Veliki broj američkih
različitim američkim vjerskim i studenata j e prošao kroz ovaj Centar
drugim institucijama u određenim koji su takođe upoznavani sa svim
prigodnim prilikama u tumačenju vrijednostima Islama.
:~ur' qUa, ,qdnosno J;;la(ma,. ,Rec~~e Senad ef., Agi~: Svake godine preko
hiljadu američkih studenata posjeti
nam nešto o tome.
naš Centar, upozna se sa historijom

Senad ef. Agić: Da, rezultat tako
otvorenog pristupa inovjercima je da
jedan određeni broj kvalitetnih
studenata pređe na islam.

Senad ef. Agić: Ramazan j e
mjesec posta (tjelesnog čišćenja) ,
mjesec ibadeta (unutrašnjeg
čišćenja) i mjesec zekata (čišćenje
svog imetka). Obratite pažnju na
ovo posljednje narod ne vodi
računa o zekatu, škrt je i misli da
može prevariti Allaha. To je
istinski kufr. Džaba je klanjati i
postiti, ako, se zekat ne dadne.
Naravno ukoliko smo dužni. Onaj
ko nije dužan dati ze kat, najčešće
je kvalificiran da ga primi, pa
neka se javi imamu u svome
džematu. U protivnom neka
dadne zekat , ako misli da ima
birićeta u svom imetku. Ne
zaboravite da nama ne treba puno
imetka, nama treba puno birićeta
(Allahova blagoslova) u imetku.
Ko hoće da ima zdravu djecu,
zdravu čeljad, neka dadne vitre,
ko hoće da ima zdrav i birićetli
imetak, neka dadne zekat. Ovo
dvoje ne treba brkati.

(nastavak u sljedećem broju)

*1 RAMAZANSKA VAKTI.lA ~
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VI PITATE, DOKTOR ODGOVARA
PITANJE:
Imam 49 godina, prije 8 mjeseci prestala mi je menstruacija. Osjećam se umornom, razdražljiva sam i u posljednje vrijeme patim od nesanice. Prije
15 dana ponovno sam počela krvariti. Što da radim, da li sam u klimakteriju i da li je ovo prolazno?
Redovna čitateljka SabaH-a R.N

ODGOVOR:
Dr. Naida Džanić - Ćemalović

~z;~~
~V~.

7JIlb Ć em,o;. ttaI11l
~vdwtp~
ehv.
Spec. ginekolog
Najvjerojatnije
ste
u
perimenopauzalnom razdoblju u
kojem nije neobično imati neredovita
krvarenja a isto tako i klimakterične
tegobe kao što su valovi vrućine,
noćno znoJenJe, umor, nesanica,
depresija, razdražljivost, glavobolja.
Hormonska nadomjesna terapija
(HNT) može ublažiti vaše tegobe a
i spriječiti kasnije posIj edice
nedostatka hormona. Najvažnija
uloga hormonske terapije je
prevencija osteoporoze kao i razvoja
kardovaskularnog oboljenja
(ateroskleroza, infarkt). Prije svega
u vašoj dobi, tj. općenito u žena

M

enopauza je posljednje
menstruacijsko krvarenje.
Određuje se unatrag, kada
žena već godinu dana nema
krvarenja. U prosjeku menopauza
nastupa u Sl-oj godini života.
Razdoblje promjene prije i poslije
menopauze naziva se klimakterij .
Kao što prva menstruacija
(menarche), trudnoća mogu biti
prekretnica u životu jedne žene tako
je i menopauza značajan dođagaj
koji može utjecati na kvalitetu
života. U prošlom stoljeću že~e su
živjele prosjećno 50 godina tako da
se
o
posljedicama
i
postmenopauzalnim promjenama
nije puno znalo niti govorilo. Danas
je situacija drugačija, žene žive
prosjećno oko 80 godina tako da
oko jednu trećinu svog života žena
živi nakon menopauze.

starijih od 35 godina pravilo je
isključiti ostale organske uzroke
neredovitog krvarenja (karcinom,
polipi). Uzimanjem PAPA testa i
endometrijskom biopsijom
Gednostavne pretrage-izvodive u
ordinaciji) mogu se sa velikom
vjerojatnošću
isključiti maligne
promjene na grliću i trupu
maternice. U isto vrijeme može se
odrediti i nivo hormona u krvi (FSH;
estradiol) te potvrditi nedostatak
estrogena u slučajevima
perimenopauze ili prijevremene
menopauze. Prije započinjanja HNT

uputno je napraviti pregled dojke i odstranjen uterus mogu uzimati
mamografiju. Postoje dva načina samo estrogene (npr. premarin).
horm. terapije, kontinuirana Pored HNT važnu ulogu igra fizička
(npr. prempro ) ili ciklična aktivnost, redovite vježbe,
(npr.premphase). Ovakvu izbjegavanje pušenja, previše kofeina
kombiniranu terapiju (estrogen + a uputno je uzimati vitamine i
progesteron) uzimaju' žene koje kalcium (calcium 1500 mg svaki
imaju uterus (progesteron štiti od dan). Da bi ste započeli
nastanka karcinoma endometrija). pravovremenu terapiju i osigurali
Žepama koje su još uperimenopauzi ~a(itetČ\1! živqt rut~qn ~ep'~p~y?;e
(vaš slučaj) i koje imaju još' uvijek . savjerujeiIivam d~tse javite 1ijecrukU
nerodovita krvarenja preporučuje se ginekologu koji će napraviti osnovne
ciklična terapija što znači da će imati
testove i posavjetovati vas o
krvarenja (kao norm. menstruacija) mogućem HNL-u.
svaki mjesec. Žene kojima je

MENOPAUZA
.

Kakve prOmjene
donosi period prij e i
poslije menopauze

O

d puberteta do menopauze
jajnici izIu čuju dva spolna
hormona: estrogen i
progesteron. Oni omogućuju da
djevojčica
postane ženom s
mjesečnim
krvarenjima
mogućnošću
začeća.
I prije
menopauze postupno se smallJuJe
funkcija jajnika, žena ima sve manje
ovulacija, stvara se sve manja
količina progesterona i estrogena,
menstruacije postaju neredovite, a s
potpunim prestankom funkcije
jajnika i potpuno nestaju. Na
promjene u količini hormona žene
reagiraju različito. Na žalost vrlo je

mali broj žena (oko 25 %) koje
prolaze kroz ovo razdoblje
neosjetno bez tegoba. Simptomi
klimakterija mogu biti brojni i tako
intenzivni da dovode do ozbiljnog
poremecaJ a funkcioniranj a
svakodnevnog života. J oš ozbiljniji
poremećaji kojih žene nisu ni svjesne
u osteoporoza i bolesti srca i krvnih
žila. Ovi poremećaji kao kasne
posljedice prestanka lučenja jajnika
nastupaju polagano i obično dolaze
do izražaja tek nekoliko godina
nakon posljednjeg krVarenja.

Najčešće

klimakterične
Rani simptomi:

tegobe

V

alo;i vrući~e. (valunzi),
nocna znoJenJa, umor,
vrtoglavica, nesanica ,
glavobolja, razdražljivost, depresija,
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loša koncentracija.

Kasni simptomi:
Suho ća kože, ispadanje kose, suhi,
lomljivi nokti, bolovi u krstima i
zglobovima, smanjenje želje za
spolnim odnosima, inkontinencija
(nesvjesno oticanje urina) .
Većina ranih tegoba pojavljuje se
prije posljednje menstruacije, mogu
biti različita intenziteta i trajanja što
varira od žene do žene. Kod nekih
žena smetnje traju nekoliko mjeseci
dok se neke žene na njih žale
godinama. Neki simptomi ako se ne
započne pravovremena terapija
postaju trajni (kao npr. suhoća
sluznice rodnice - atrofija). Sve ove
smetnje mogu se spriječiti tako da
klimakterij kao i ostala razdoblja u
životu može . biti razdoblje punog
intelektualnog
emocionalnog
zadovolj stva.
-(......v.t na sljedećoj lb'aIIit

VI PITATE, DOKTOR ODGOVARA
(nastayak sa prethodne strane)

- žene kojima su rano odstranjeni
j aj nici
- žene koje su inaktivne i ne bave se
nikakvim sportom, aktivnostima
- žene koje uzimaju određene
lijekove (npr. steroidi, heparin,
antacid)
- žene koje prehranom ne unose
dovoljne količine kalcija
- žene koje puše

Kakav je uticaj
.
menopauze na srce 1
krvne žile?
odeći

V straijih

uzrok smrti u žena
od 45 godina je
bolest srca i krvnih žila za
razliku od mlađih žena gdje se ovo
oboljenje porniće na treće mjesto po
učestalosti .

Uloga je spolnih hormona u zaštiti i
krvnih žila tolika da je do
menopauze srčani infarkt kod žena
prava rijetkost.
'
Kako se smanjuje izlučivanje
estrogena, tako se smanjUje i
njegovo zaštitno djelovanje. Zbog
smanjene zaštite, u krvi se povećava
količina kolesterola, triglicerida,
LDL (1ipoproteini male gustoće) a
smanjuje nivo HDL (1ipoproteini
velike gustoće) što pogoduje
razvoju ateroskleroze, bolesti srca i
krvnih žila. Unutar 6 mjeseci od
posljednje menstruacije koleseroi se
povećava prosjećno oko 6 %, a u
postrnenopauzi za svaki 1 % porast
u kolesterolu za 2 % povećava se
rizik bolesti srca i krvnih žila. Tako
se n,ek.otikQ godina nakon
menopauze učestalost infarkta kod
žena izjednačava s pojavom infarkta
kod muškaraca.
Broj žena koje umiru od bolesti srca
i krvnih žila u dobi od 35 - 44 god.
raste od 16,1 na 100 000 na
204,91100 000 žena u dobi od 55 64 god.
Više od 35 istraživačkih studija
pokazalo je da se ako žena u
postrnenopauzi uzima estrogene i
tako nadoknađuje nedostatak
hormona smanjuje ugroženost srca i

Može
li
se
osteoporoza
sprij ečiti?

U

prevenciji i liječenju
osteopo.roza do.~azano j~ da
najviše usplJeha lma
hormonsko nadomjesno liječenje
(estrogeni imaju najveću ulogu).
Ženama se lako može pomoći

krvnih žila za 50 %.

.

S" t a
J e
osteoporoza?

t

O

O

s. teop~roza je bolest pra?ena
smanjenom gustocom
košane mase, a osnovni
uzrok njena nastanka je smanjena
količina estrogena stvorena u
organizmu. Najvažnije posljedice
ovog oboljenja su prijelomi kostiju.
Osteoporoza se javlja kod više od
50 % žena u postrnenopauzi. U tom
razdoblju prijelomi ruku kod žena
postaju deset puta češći nego kod
muškaraca iste dobi. Oko 1,3
miliona fraktura (prijeloma) svake
godine u SAD uzrokovano je
osteoporozom. 50% oboljelih od
osteoporoze ima neku vrstu
invaliditeta 20 % zahtijeva posebnu

zdravstvenu njegu a 20 % umire
vezano za prijlom kuka ili pak
operacije kuka unutar jedne godine.
Tako je procijenjeno da se smrt kao
komplikacija osteoporoze u Americi
događa svake 20-te minute. Kod
četvrtine žena starijih od 70 godina
na rentgenskoj snimci može se
vidjeti prijelom kraljeska kao
posljedica osteoporoze.

Koje žene imaju
predispoziciju za
nastanak
osteoporoze: .
- žene koje su rano ušle u klimakterij
- mršave žene
- žene u čijim familijama je već
zabilježena osteoporoza

S1.USNTI! SV.AXE SUBOTE

RADIO MlJSf..,'MANSK' GLAS
TAC!HO U 11.00 SATI

ZA SVE INFORMACIJE ZOVITE NA:
Tel: 111- 769-1714 '
718 - 904-096q

F.x:ZIZ.7"·883Z
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hormonskim nadomjesnim
Da bi se postigao potpun
uspjeh to se liječenje ~ora
primjenjivati nekoliko gidina. Zena
mora biti svjesna da će s prestankom
HNL rezgradnja kosti ponovno
započeti. Pored HNL, prehrana
bogata kalcijem (ili Calcium 1500
mg svaki dan) i vježbe (sportske
aktivnosti) igraju važnu ulogu u
prevenciji ovog oboljenja. Kod žena
kod kojih je kontaindicirana HNL
(karcinom dojke) može se započeti
prevencij a tera pij a novij im
lijekovima kao što je bifosfonld
(Fosmax) ili raloxifene RCL
(Evista).
liječenjem.

Dr. Naida Džanić - Ćemalović
(nastavak u

sljedećem

broju)

SaIIaa

ZE,ML-JA.BOŠN-JAKA

BOSNA U VRIJEME SVOJIH BANOVA (1137.-1377)
,~4~

prijetolja. U taj spor se umiješa i
kralj
bela IV i koncem 1254. pokori
f
."l'-- Bosnu i Hum, ali na banskoj stolici i
f.·~ dalje ostavi Prijezdu, kojeg naziva
"svojim vjernim banom" . Poslije se
'
.
-Fft.:.
PriJ'ezdi
gubi svaki trag, a 1267. bio
.~;. . '/1:~"

~OSIPVRBIĆ

':;rk

IMla

t ej N j ft o s l a v
(1232.-1250.) biojeveoma
znamenita ličnost u
povijesti Bosne, jer za njegova
vladanja Bosna se počela uplitati i u
državne poslove susjednih država.
To se nije sviđalo ni papi, a niti
ugarskom kralju Andriji II. i počeše
se opet dogovarati o križarskoj vojni
na Bosnu. Papa pošalje svog
poslanika Jakova, a ovaj ode u
Bosnu i nagovori bana Ninoslava da
prihvati rimsku vjeru i da od svog
naroda odvrati rat, na što ban i
pristade i kao zalog svoje vjernosti
Rimskoj crkvi, pošalje sina svog
rođaka Prijezde kao
taoca
dominikancima. Sve je ovo bilo
samo prolazno i prividno samo da se
odvrati rat od Bosne, a Bosna
nastavi i dalje svojim putem.
Ban Ninoslav je samo prividno
priznavao vrhovništvo ugarskohrvatskih kraljeva, ali radi svog
bošnjačko-bogomilskog odgoja
uvijek je pomagao stranku, koja se
borila protiv kralja i nikada i nikome
nije dao da se miješa u bošnjačke
unutarnje poslove, pa ni pod izlikom
progona "bosanskih krstjana". Radi
toga je veliki dio svog banovanja
proveo u borbi s onima koji su
navaljivali na Bosnu.
Takav stav bana Ninoslava nije se
sviđao ni papi Grguru IX a ni kralju
Andriji II. Oni pošalju na Bosnu
Andrijina sina Kolomana. Borba se
vodila dije godine (1 235.-1237.).
Koloman bude bolje sreće, a imaše i
bolje oružje, pa pokori Bosnu i
zauze i Hum, koji je tada bio pod
upravom Miroslava, brata srpskog
župana Stjepana Nemanje.
Čim se Koloman vratio u Ugarsku,
na bosanskoj pozornici se ponovno
pojavi ban Ninoslav. On sam ode u
uglavi s
Dubrovnik 1240.
Dubrovčanima
"vječni mir i
ljubav". Dao je slobodno kretanje
Bosnom, pa im obećao i pomoć ako
se zarate sa Srbima s kojima su
Dubrovčani bili tada u zavadi. Oko
1244. Ninoslav se umiješa u spor
između Splita i Trogira i stade na

.
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Stara prvobitna BosIla do 1{ot1. 1 UO.

stranu Splićana, a ovi ga izaberu
svojim knezom samo da udari na
Trogir. Istodobno je ugarski kralj
Bela IV (1235.-1270.) zaratio s
Ninoslavom i prisilio ga na mir. U to
doba i papa se ponovno počne
interesirati za vjersko stanje u Bosni,
a Ninoslav se pobojao da to ne
iskoristi ugarski kralj Bela i da ne
navali na Bosnu pod izikom čuvanja
vjere, pa poče uvjeravati papu da je
on ostao vjeran Rimskoj crkvi i da je
od "bosanskih krstjana" primao
pomoć i podršku samo zato da
sačuva Bosnu. Papa mu povjeruje i
ostavi ga na miru. Tada je papa
Grgur IX dozvolio u crkvenoj službi
u Hrvatskoj i Bosni uporabu
glagoljice i slavenskog pisma, jer je
mislio da će ih tako bolje sačuvati uz
Rim nego li silom ugarskih kraljeva
i hrvatskih hercega.
Tako su i posljednje godine
banovanja bana Ninoslava bile
mirnije istaloženije. 1249. Ninoslav
obnovi prijateljstvo s Dubrovačnima
i sklopi s njima savez protiv srpskog
kralja Stjepana Uroša l.
To je bio i zadnji spomen bana
Ninoslava, a poslije 1250. nestaje
mu traga u povijesti, valjda je tada i
umro. Ide mu u čast da je, bez
obzira na ratove i intrige, ipak uspio
sačuvati Bosnu, onakvu kakvu je
dobio u baštinu od svojih predaka.
Za njegova vladanja bogomilstvo u
Bosni je toliko napredovalo da su
francuski i talijanski Albigenezi i

Katari slali svoje bogoslovne na
vjersko izučavanje u Bosnu. Tada se
smatralo da je u Bosni stolovao
drugi "krivi" papa i preteča
Antikristov, "antipapa ".
Ninoslav je svojim vještim vladanjem
i usprkos sih vanjskih neprijatelja,
ipak ostavio Bosnu jaku i
samostalnu. Nažalost, poslije
njegove smrti, Bosnom zavladaše
razdor i svađe oko nasljedstva.
Pr ij e z d a I (oko 1250.-1255.)
Naslijedio je bana Ninoslava na
prijestolju kao njegov rođak i
podban.
(Prijezdu neki smatraju i "Velikim",
na iz razloga što je bio znamenit,
nego jer je bio stariji od nekog
mlađeg Prijezde u banskoj obitelji,
koji mu je, vjerojatno, bio sin, pa su
ga zvali "Mali" . Taj način
raspoznavanja još uvijek je na snazi
u mnogim dijelovima BiH, pa čak i
na područjima kojim su nekad
vladali bosanski velikaši.)
Poslije Nino slavij eve smrti počeše se
mnogi njegovi prijatelji i rođaci
otimati za bansku čast, ali uspije to
Prijazdi jer je bio, zajedno sa svojim
sinom, koji je jedno vrijeme bio
ugarski i vjerski talac kod
dominikanaca, odan Rimskoj crkvi i
stoga je imao potporu ugarskog
kralja. Bošnjaci nisu voljeli Prijezdu
zbog njegove revne odanosti
katoličkoj crkvi i ugarskom kralju,
pa su nastojali svrgnuti ga s banskog
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ugarski kralj

Bela IV razdijeli Bosnu na dva dijela
da bi mogao s njome lakše vladati:
Od krajeva Usore i Soli (današnja
Posavina i krajevi oko Tuzle) stvori
on posebn:u banovinu kojoj na čelo
postavi ugarske banove, dok je u
Bosni i Donjim krajevima (zapadna
Bosna) ostavio na vlasti Prijezdu.
Uz ove dvije banovine, stvorio je
Bela i Mačvansku banovinu: između
Drine, Save i Kolubare (u današnjoj
sjeverozapadnoj Srbiji) za obranu
Ugarske od Srba i Bugara.
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e treba posebno ni
isticati da u
posebnim i svečanim
prilikama, kakvi su
zasigurno, nadolazeći iftari,
zijafeti (svečani objedi,
jelovnici) treba da djeluju
što bogatije 1 raskošnije.
Sudeći prema zabilješkama

drevnih putopisaca, koji su
minulih stoljeća pohodili
Bosnu 1 Hercegovinu,
zijafeti su se obično sastojali
od dvanaest do dvadeset
četiri jela Gemeka),
a
Fejzibeg Kulinović bilježi
1899. godine da "pri svakoj
svadbenoj večeri ili ručku

treba da bude petnaest do
trideset različitih jela", dok
su sarajevski, banjalučki,
mostarski, tuzlanski
travnički
restorani
(musafirhane) u ono vrijeme
svojim gostima (musafirima)
obično nudili dvadesetak

različitih

slatkih i slanih jela.
Zbog ograničenog prostora,
naravno, ovdje nIsmo u
prilici navesti sve
tradicionalne bošnjačke
zijafete, koji su se
praktikovali u različitim
gradskim ili seoskim

sredinama B o sne
Hercegovine.
Spomenut ćemo samo neke,
najčuvenije, koje su se
spravljale u gradskim
sredinama.

l. čorba
2. bibac na dolmi (ili
izdrobijene lepinje i
pečeni tukac)
3. ćevap
4. prijesnac
5. baklava
6. dolma-paprike
7. bamja
8. sevdidžan-baklava I
9. musaka
10. sogan-dolma
ll. burek plagani
12. pečeno pile
13. hurmašice
14. ružica sa orasima
15. pita od sira
16. sudija
117. hošafi
l

'~:~{~;~~;~~.>".-~i~",~~."=....-~.,;.
,~
·~~~~~t.~~
,,:-.

.

l. čimbur
2. čorba (sarajevska, begova ... )
3. dolmljeni tukac (ćevab sa tiritom)
4. sarajevska baklava (dunlari)
5. bamja
6. pita zeljanica
7. burek pita
8. almasija
9. sarma
10. kadair
(prilog: masline ili rodakva sa pavlakom)
ll. jedan od masnih pilava
(dodatak kiselo mlijeko)
12. paluza (sudija, zerde, ho šef, višnjab ... )
Na kraju obavezna kahva.

l. čorba (tutmačeva ili tarhana)
2. travnički kolačići
3. travnička sarma
4. mladi grah s mesom
6. ćevap (bosanski lonac)
7. travničke punjene paprike
8. burek boščaluk
9. bamja (sogan-dolma ili neko saftalijelo)
10. sevdidžan baklava (hurmašice, rjede
ružice)
ll. zeljanica zalivena skorupom i slatkim mlijekom
12. rijetka paluza (sudija)
Na kraju kahva.

......-:.•

...

::::. I:',:. :...:-

l. čimbur (čorba)
2. čorba (červiš)
3. janje-ičija ili kokoš-ičija
(dodatak kiselo mlijeko)
4. mostarska baklava (kajmak
baklava)
5. bamja
6. prijesnac s korupačom
(buredžici)
7. hercegovački japrak (sarma od kiselog
(kupusa)
8. polagani burek (dodatak kiselo mlijeko)
9. pita zeljanica
10. kadaif (dodatak masline, zajtin-tane)
ll. pilav u tepsiji sa janjetinom
(dodatak kiselo mlijeko)
12. plauza isutilija (hošeafi, višnjabi .. )
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IZ KNJIGE: ANTOLOGIJAv BOSNJACKE
USMENE PRICE
Aiša

Softić

NOVELA
Ko zlo

čini

- i dočekaće ga

: io čovjek i žena i imali curicu. Onda se mati razboli i umre. Čovjek se onda oženi i ona mu druga dovede kćer. I ta ti maćeha nikako
pastorke ne mogne. A imali kravu i ona maćeha svaki dan dadne pastorki komadić kruha i kudelju vune da prede i da kravu čuva.
Jednoga dana sjedila pastorka na obrvi i počne da jede, a onaj joj se hljeb otkoluta. Ona onda ode da traži taj hljeb, a kad dođe,
kad golema jedna ploča i na njoj halka.
Ona potegni, potegni i podigne ovu ploču, kad li pod njom basamci. Siđe dolje, kad kuća. Uniđe u jednu prostoriju, kad li mačka u nanulama mlivo sije.
- Šta si došla? - upita mačka.
Anegdota
. .. .
.
...... / .
- Došla da mi što date - kaže pastorka.
- Hajde u drugu tamo sobu.
Ona u drugu, kad opet mačka u nanulama - hljeb kuha.
- Šta si došla? - upita mačka.
- Došla da mi što date - odgovori pastorka.
nek?m za.•~ačeno~. . herce~ova~.k
.. .•0•. m."selu pogodili selj~
. hodzu da lm klanja teraVlJu. Pn kraju Ramazana, hodza
- Hajde tamo u drugu sobu.
. sve pogledaoje da će ko početi pl~ćati, ali sye uzalud.
Ona tamo kad mačka sjedi na šiltetu i biser kiti.
Niko ni riječi o tome; A hodža jednako pogledao, iščekivao i
- Što si došla? - upita je i ova.
nadao se, ali svejedno. opetuzaiud, pa će ti najposlije poslije
- Da mi što date - kaže joj ona.
posljednje teravije seljanima:
- E, čekaj, dok dođe gospodar - rekne tako mačka i negdje iziđe,
- Ma, ljudi, Ramazan došo i prođe, a meni niko neplaća!
a mačak se pomoli, na horozu jaše, na bojali čibuk puši.
- Što si došla? - upita i mačak.
- A bogme ti ga ni platiti nećemo! - odgovoriše mu seljani u
- Došla da mi što date.
brk.
- E, hajde za mnom, ovamo u jednu sobu.
Hodža viđe šta bi, pa se sav razgoropadi i u onoj ljutini okrene
Ona uniđe tamo, kad puna soba kutija, manjih i viših.
se seljanima:
- Izaberi koju hoćeš - kaže joj tu mačak.
- E, Boga mi, kad vi meni ·nećete platiti, ja sam vani". krivo
Ona izabere najmanju, iziđe napolje, a kad je bilo vrijeme, potjera kravu kući.
klanjao!
Kad dođe upita je maćeha šta joj je to, a ona odgovori:
- A ako si ga ti nama krivo klanjao - dočekaše seljaci u jedan
- Ovo mi je dao jedan mačak.
glas - i mi smo beli tebi svi bez abdesta bili!
Ona onda otvori kutiju, kad sve biser i dukati.
Maćeha onda sjutra pošalje svoju kćer. Skuhala joj pogaču, a ne dala joj vune da prede.
Iona ode na istu među i zakoluta pogaču. Siđe dolje, kad se pogača zaustavila na onoj ploči. Ona onda digne ploču, siđe dolje i kad uđe u jednu sobu,
kad mačka u nanulama - mlivo sije. A ona odmah zaviče:
- Ih, mačko, mačketino, pasija šćeretino, da mi ti u nanulama stojiš i mlivo siješ!
- Što si došla? - upita nju mačka.
- Došla da mi što date.
- Hajde onda tamo u drugu sobu.
Ona u drugu, kad i tu mačka u nanulama - hljeb kuha. A ona opet zaviče :
- Ih, mačko, mačketino, pasija šćeretino, da mi ti u nanulama stojiš i hljeb kuhaš!
- Što si došla? - upita je mačka.
- Da mi štogod date.
- Hajde onda tamo u tu odaju.
Ona tamo kad mačka na šiltetu, biser kiti. A ona onda i njoj zaviče:
- Ih, mačko, mačketino, pasija šćeretino, da mi ti na šilj tetu sjediš i biser kitiš?!
- Što si došla?
- Da mi što date.
- E, čekaj dok dođe gospodar.
U to se pomoli gospodar, mačak, na horuzu jaše, na bojali čibuk puši. A ona odmah dočeka:
- Uh, pasiji sine, da mi ti na horozu jašeš, a na bojali čibuk pušiš!
- Što si došla - upita mačak.
- Da mi štogod date.
- E, hajde ovamo za mnom.
Onda ona uđe za njim u jednu sobu, kad soba puna nekakvih sanduka, manjih i većih.
- Biraj, koji hoćeš - kaže joj mačak.
A ona uzme povelik sanduk. Iziđe napolje i potjera kravu kući. Kad dođe kući, otvori odmah sanduk - a iz sanduka ti iskoči zmija, te ujede i nju i mater
i boje ostanu mrtve.
Ko drugom zlo čini, sam ga na sebi doživi.

HERCEdOVAČKA mRAVlJA

U.·
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Donna Ares,

pjevačica

LEO I JA SMO SAMO DOBRI PRIJATELJI!
~

rvi samostalni album Donne
Ares "Ti me više ne voliš"
predstavljen je bihaćkoj, a
uskoro će biti prezentiran i
sarajevskoj publici. Povod je to za
razgovor sa mladom i uspješnom
Bišćankom, koja se muzikom bavi
od svoje pete godine.

Ko je Donna Ares?
Ko se krije iza imena Donna Ares?
- Iza imena Donna Ares se krije 21godišnja Bišćanka (evo otkrila sam
vam i godine) koja se zove Azra
Kolaković, a koja svira klavir, pjeva
i voli ono što radi.

Muzikom se bavite od malehna, ali
ste tek u ratu počeli pjevati?
- Kada je počeo rat imala sam 15
ogidna. Tada sam počela pjevati i
komponirati. Prva pjesma koju sam
napravila zvala se "Bosno i
Hercegovino" . Bila je to patriotska
pjesma, primjerena vremenu u kojem
je nastala. Pjevala sam u grupi
"Camino Verdes" i izdali smo u ratu
dva albuma. Nakon nekog vremena
sam se izdvojila i započela solo
karijeru.

I onda je krenuo uspon?

srce?

- Kada je stao rat, otišla sam u
Njamačku. Tamo sam upoznala
kompletnu estradu - i našu i
hrvatsku. Kada sam se vratila iz
Njemačke u Bihać, ovdje se ništa
nije događalo, a ja sam htjela da
nadoknadim sve što sam u ratu
propustila. Otišla sam u Zagreb i
upoznala svog sadašnjeg
kompozitora Gvida Minea, koji mi je
napisao pjesmu "Zadnja noć", a koju
sam ja pjevala na hrvatskom
takmičenju za pjesmu Eurovizije "Dora 97". Tamo sam upoznala i
Lea.

- To je Emir Delić, izuzetan momak.
Dobro se slažemo, a preuzima i dio
mojih poslovnih obaveza. On je
dizajnirao i omot mog CD-a i
kasete.

Dobri prijatelji
Kažu da ste Vi i Leo u prijateljskim
odnosima, pa čak i malo više od
toga? .
-Ne, to nije tačno. Leo i ja smo
samo dobri prijatelji. Taj trač me ne
iznenađuje, jer ako želiš da radiš
ovaj posao, moraš se i na takve
stvari naviknuti. Leo i ja često
pjevamo zajedno, nađemo se na
gažama ...

Da bismo izbjegli moguće tračeve,
kome je to Azra poklonila svoje

Do kada se namjeravate bavit
muzikom?
- Dok god budem mogla bavit ću se
ovim poslom.

Spoj ljubavi i posla?

Donna Ares - ratoborna djevojka,
Amazonka. Kako ste dobili
nadimak?

- Više je to ljubav. Ta poslovna
saradnja izrodila se iz ljubavi. Kažu
da ljubav i posao ne idu zajedno, ali
kod nas se to veoma dobro uklopilo.

-Moj bivši menadžer iz Zagreba mi
je jednom prilikom rekao:"Ti si kao
grčki Bog rata Ares". E, rekoh:" J a
sam Donna Ares".

Planirate li uskoro i ozakoniti vašu
vezu?

Osim muzike,

- E, to vam neću reći. U svakom
slučaju, imamo još vremena.

Družite

se

i

sa

Oliverom

Dragojevićem?

- On je prisustvovao jednom mom
nastupu i kada me je čuo kako
sviram i pjevam, rekao je:"Arna, vi
Bosanci, kako samo vi svirate ... "
Ponudio mi je da pjevam s njim na
Splitkom festivalu. Odbila sam tu
ponudu, rekavši mu: "Izvini, ne želim
da me ljudi pamte po tebi, već po
mom radu". Još uvijek održavamo
kontakte, dobri smo prijatelji i mogu
reći da je on veoma dobar čovjek.

Engleski kao hobi

čime

se još bavite?

-Studiram engleski jezik. To mi
dođe kao hobi.

Svi muzičari su zaposleni, tražeći
novogidišnji angažman. Gdje ćete
Vi raditi za Novu godinu?
- Nisam još ništa planirala. Ne
opterećujem se s tim, jer ne bi imala
ništa protiv da ove godine malo
odmorim i da N ovu godinu i svoj
rođendan
proslavim među
prijateljima.

Nisam opasna!
Odgovara li Vaš karakter nadimku?
-Nisam ja opasna djevojka. Prije bi
se moglo reći da sam maza. Znam
biti i opasna, naravno. Ali, ljudi su
me tome naučili. Uporna sam,
tvrdoglava, svojeglava 100 posto,
iskrena, ne bojim se reći šta mislim,
znam doći do onog što želim.
Za Dnevni avaz: Nedim Lipa

NARUDZBEICA ZA PRETPLATU
VASE IME·' PREZIME
ADRESA

I GRAD - DRZAVA - ZIP CODE - BROJ TELEFONA
I~opuni~e nav~~ene podatke, iSjecite narudžbenicu, priložite ček ili Mony order u željenom
IZnosu I poialJlte na adresu redakcije.
'
ADRESA REDAKCIJE

SabaH
34-14 33.St. #3R
UC,NY 11106

PRETPLA TA ZA 3 MJESECA
PRETPLATA ZA" 6 MJESECI . PRETPLAATA"zA GODINU

S25.00
548.00
$96.00

IUeDENU JE URACUNATA I POSTARINA
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SabaH VAM PREDSTAVLJA:

RIFATA TEPIĆA

P

rošlog vikenda prostorije restoran~ "Three ~~ar" na Astoriji
u New Yorku ispunjavao je glas Rifata Teplca:
.
Rifat Tepić, rodjenje 9. Novembra 1958. Godme u Cazmu.
Kako i sam kaže, pjevačku karijeru je započeo dosta ~asn?,
obzirom da mnogi svoju karijeru počinju oko 18-te. Rifat Je poceo
u svojoj 25-toj godini.
.
.
" U to vrijeme je bilo jako teško snimiti ploču u Bosru. Ja sam ,kao
i mnogi drugi moju prvu ploču snimio u Beogradu: Tek sa t~eco~
kasetom bio sam kvalificiran da se pojavim u Sarajevu. Sarajevo Je
tada imalo jako gusto sito za pjevače narodne muzike: Mo~ao si
biti stvarno dobar da bi došao do izražaja. Nakon mOJe trece
kasete, sve ostale sam radio u Sarajevu. Moj najv~ći hit bilo je
album pod nazivom "Posljednji put večeras". Ta ploča se prodala
u tiražu od oko 250.000 primjeraka 1985/ 86."
SabaH: Nedavno ste bili u Sarajevu. U Čemu je razlika
Sarajevo - nekad i sad.
Rifat: "Razlika je u tome što je Sarajevo još uvijek porušen gra?u
tom arhitektonskom smislu. Ali, ostala je sarajevska duša. Meru Je
malo neobično jer ima dosta svijeta koji ja ne poznajem. Sve mi ~e
nekako čudno. Ne vidim ni onu staru raju koju sa~ poznavao ah
džaba, ja se sada osjećam s~ranc~m u tom gr~~u. C~st~, ide~ .kod
kompozitora Ihre Mangafica u njegov motel Amenka ~OJI ~e .
otvorio na Koševu. On je skoro otvorio još jedan moteli smjestio
v

studio u sklopu objekta iako mu više muzika nije preokupacija.
Neznam .. .. čudno je sve to tamo."
SabaH: Jeste li snimili išta novo u posljednje dvije godine?
Rifat: Da, upravo iduće nedjelje izlazi moja nova kaseta snimljena

u Beču. Mislim da je ovo jedan od mojih životnih projekata.
Uostalom vrijeme će pokazati svoje. Kaseta ima dva naslova pa
vam još ne mogu reći za koji će se organizatori odlučiti. Jedna
pjesma nosi naslov "Zar treba reći da te volim" a druga "Skitnica".
Ja, dok sam bio tamo, nisam se mogao odlučiti koja će u stvari
naslovna jer su obadvije izuzetno dobre.
SabaH: Kako ste doživjeli rat?
Rifat: "Šta ja znam. Teško mi je bilo iako sam bio u Austriji. Ja
sam po prirodi takav čovijek da mi je lahko zaplakat. A plakao
sam u to vrijeme. Zbog tog rata sam otišao na operaciju i izvadio
žuč svoju, zbog sekiracije. Izgubio sam dosta bliže familije.
SabaH: Obzirom da ste prvi put u Americi, kako Vam se
svidja?
Impresionirao me je Kenedy aerodrom. Prvi moj susret na tlu
Amerike bio je u neku ruku komičan jer sam se sreo sa
koji je digao noge na sto i razgovarao samnom. To je za mene
nekako čudno jer on na aerodromu ipak predstavlja državu. Ovo
ostalo što sam uspio da vidim malo me razočaralo jer sam se
uvijerio da Amerika nije Amerika.

SabaH: Do kada ostajete u Americi I gdje ćete pjevati za
Novogodišnju noć?
Rifat: Ostajem u Americi do sredine januara. Nakon New Yorka
odlazim na deset dana u Uticu a potom u San Francisco i konačne
turneju završavam na Floridi. Mislim da će mi biti lijepo.
Polovinom januara vraćam se u Evropu. Tamo već traju pripremf
za promociju moje nove kasete pa ću biti prilično zauzet.

. Rifat Tepić
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SabaH VAM PREDSTAVLJA:

ALMUKAHRIĆ

Izuzetno prijatnog glasa I još ljepšeg stasa
stajala je na bini restorana "Three Star" .
Alma Kahrić, rodjena u Bosanskoj Krupi
odrasla je i živi u Sloveniji od svoje osme
godine. U zadnjih nekoliko godina pjevala
je u nekoliko navrata u Sloveniji I
Njemačkoj. U. vrijeme rata više puta
besplatno je nastupala i uveseljavala svojim
pjesmama izbjeglice u nekoloko kampova.
U Ameriku je došla 12. Novembra .

SabaH: Kakve Vas uspomene vežu
z
a
B
o s .n
u
?
Alma: Možda baš zato što sam nekako
uvijek daleko od nje, volim je više od
svega. Evo sada, dok pričam sa Vama,
razmišljam o njoj i jedva čekam da odem
tamo. Još kao mala, jedva ·sam čekala da
odem sa mamom u posjetu. Žao mi je što
do sada nisam imala priliku da obidjem
Sarajevo ali, to ću uraditi prvom prilikom.

SabaH: Kako Vam se svidja Amerika?
,AIwa: . ~ije me nešto posebno
irhpresionirala. Ali bez obzira, lijepo mi je
ovdje. Vjerovatno je to zbog toga što su
me ljudi ovdje jako dobro prihvatili i dok
pjevam na bini a i dok se onako privatno
družim sa njima. Moram naglasiti da su me
Baby - vlasnik ovog restorana i njegova
supruga Djuka jako lijepo prihvatili, tako
da se osjećam "kao kod svoje kuće". Želim
iskoristiti ovu priliku da im se od srca
zahvalim. Ja ću se truditi da im uzvratim
svojim profesionalnim odnosom dok
budem pjevala a posebno u Novogodišnjoj
n

o

ć

ALMA
KAHRIC

mene pjevati JOS dva pjevača.
SabaH: Dali ste do sada snimili neku
k
a
s
e
t
u?
Alma: Pjevam profesionalno već sedam
godina i nikada nisam imala neku posebnu
,

želju da nešto snimim. Neki materijali koji
su mi nUdjeni nisu bili po mom ukusu pa je
možda i to razlog. Uglavnom pjevam po
restoranima i to me čini

i

Baby

SabaH: Dali to znači da ćete ovdje
pjevati za Novogodišnju noć?
Alma: Da, ja mislim da će nam ovdje biti
jako lijepo, samim tim što će ovdje osim

DOCEK NOVE 1999. GODINE
27-11 _21.St.
··~~·'··o'"~~~O'il ijidhU'h R'E" TO ' AN
Corner Astoria Bulev.

u"U

Astoria, New York
Tel: 718-726-7286

"3 STAR"

ZABAVL]ACE VAS 3 STAR: ALMA KAHRIC · JASMINKA HUSKIC IMETKO VUCETOVIC

SA POCETNOM MEZOM,
JAGNJECIM PECENJEM,
SUHIM MESOM,
DOMACIM SIROM

OTVORENIM BAROM

KOMPLETNOM VECEROM
TOSTED SAMPANJCEM

ZA REZERVACIJE I INFORMACIJE
NAZOVITE NA TELEFON
·718-7-26-72'8 6

eIJ'ENA KONZUMACIJE $100.00
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"BOŠNJAK" PROŠAO KROZ "IGLINE UŠI"
v

~

BOSNJAK - LAKE GROVE

~

2:2

Bošnjak: M. Koljenović 7, A. Rado~čić 7 , Dž. Sujković 7, B. Kolenović 7, I. Zijadić 7, A. Ekmeščić 7, V. Neslanović 7, S. Dervišević 7,
E. Nikočević 7, M. Feratović 7, M. Cekić 7, M. Ciriković 7, M. Sejdić 7.

P

rve minute današnje uta~ce. fud~aleri
Bošnjaka krenuli su mUnjevIto I na
samom početku dali do znanja
protivničkoj ekipi da igra sa jesenjim
šampionom. Vidno motivisani fudbaleri Lake
Grove pokušavali su svim silama zadržati naše
napadače. Prvih nekoliko napadačkih akcija
mreža protivnika je sačuvana samo
zahvaljujući izvanrednim intervencijama
golmana Revarija. Medjutim u 15. Minuti
golman nije uspio sačuvati svoju mrežu od
silnog udarca Mirsada Feratoviča, ali greda
koja spaja dvije stative jeste. Loptaje pogodila
stativu i odbila se u polje. Uvijek snalažljivi
Esad Nikočević "Džaja" strahovitim volej
udarcem pogadja mrežu i dovodi fudbalere
Bošnjaka u vodjstvo od l :0. To je u stvari i
bilo sve od igre Bošnjaka na današnjoj
utakmici. Primljeni gol fudbaleri Lake Grove
su shvatili samo kao signal da trebaju
promjeniti stil igre. Njihove akcije su postale
sve ubojitije. Odbrana Bošnjaka jedva uspijeva
sačuvati svoju mrežu. Najopasnije je bilo u 40.
Minuti kada Roydo uspije doći na samu ivicu
Bošnjakovog šesnaesterca i uputi strahovitu
poluvisoku loptu prema golu. No, ~eče
Kolj enović izvodi izuzetno dobru paradu I tako
krajnjim naporima uspijeva izbaciti loptu u
korner. Nakon ove, fudbaleri Bošnjaka
uspijevaju doći u pozi~iju da povećaju gol
razliku. Naime, Medin Cekić dolazi sam pred
golmana, uspijeva da ga lobuje ali lopta odl.azi
u nepovrat iznad prečke. Tu grešku Medma
Čekića ubrzo kažnjava fudbaler Lake Grove sa
brojem 17 na ledjima. Postiže izjednađujući gol
pred sam kraj prvog poluvremena.
Drugo poluvrijeme poče~o je sa iz~j.ena~a u
redovima Bošnjaka. U Igru su uslI Mirsad
Sejdić i A1din Ciriković. Ni ove dvij~ izmj.ene
nisu nešto bitno uticale na kvahtet Igre
Bošnjaka. Igra se traljavo i nepovezano d~k
fudbaleri Lake Grove izvanredno povezuJu
svoje akcije igrajući brzo "na prvu loptu". V ~~
dobro promrzla publika pokuš~va bodn.tl
fudbalere Bošnjaka ali ni to ne uspIJeva. I dalje
se igra nepovezano. Izmedju 5. I IS-te minu~e
drugog poluvremena nekoliko izvanre.~ruh
akcija fudbalera Lake Grove dobro zagnjeva
dlanove golmana M. Kolenovića koji u

Bošnjak:
nekoliko navrata jedva uspijeva sačuvati svoju
mrežu. Ali ne zadugo. U 16. Minuti fudbaleri
Lake Grove uspijevaju postići svoj drugi gol i
povesti sa 2: l. Nakon ovog šoka fudbaleri
Bošnjaka nastoje bar izjednačiti rezultat. U
tome uspijevaju u 30. Minuti kada Sudija
nakon prekršaja nad Cirikovićem u
šesnaestercu dosudjuje penal za Bošnjak.
Penal izvodi E. Nikočević i uspijeva izjednačiti
rezultat na 2:2. Tako je i u ovoj utakmici uz
mnogo sportske sreree Bošnjak ostao
neporažen.
Ovo je inače bila druga utakmica proljećnog
dijela prvenstva i sada fudbaleri LI lige u New
Yorku odlaze na zasluženu pauzu.

OSJETITE ČARI DOMAĆE KUHINJE
U PICElUI
~
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DOSAO PO NOVU TITULU
Njemačkom, i Španijom. Ne
kažem da su Engleski igrači
loši, već da je kvaliteta od
prije pojačana do najvišeg
nivoa, a to rezultira samo

flan
najzvučruje Je Ime u
....-I~ovosezonskim
pOJ acanjima londonskih
plavih, Chelsea. Odlične
partije na SP u Francuskoj
bile su dobra uvertira za
dugo i neizvjesno englesko
prvenstvo.

Kako ste se snašli
Preimiershipu?

ste 1994.
izabrali Rangers, a ne neki
engleski klub?

u

- Zato, jer su klubovi iz
: Engleske lige, koji su tada
bili zainteresovani bili lošije
kvaliteta od Rangersa.
Mogao sam još pričekati i
možda pristupiti nekom
.ačem klubu, ali ponuda
Rangersa bila je više nego
zadovolj avajuća.

- Sve je onako kako sam i
Brza igra,
ekstrmno čvrsta i naporni
treninzi. Nema problema sve
mogu izdržati, jer po prirodi
sam dobre konstukcije i
fizičke snage. U biti način
igre i sam pristup je vrlo
sličan onom u Škotskoj .
Mnogi misle da sam došao
završiti karijeru, ali meni je
tek 29 i mislim igrati još
dugo.
Kako to da ste se odlučili za
očekivao.

Uporedite ta dvaprvenstva?
- Svi me to pitaju čak i moji
suigrači. Moj odgovor je:
Idite gore i probajte igrati.
Tamo je svaka utakmica
napeta, upravo zbog toga
što je Rangers 10 godina za
redom bio prvak i što se svi
pale na njih. Svi grizu i tako
e teško igrati. Svaka
utakmica je
bila
naelektrisana i svaka
pobjeda od velikog značaja
zbog konkurenata koji su

Chelsea?
- Oduvjek mi je bila želja
igrati II Premier ligi. Danas ..
kada je u nju pristiglo puno
kvalitetnih igrača, najbolje je
vrijeme za igrati u njoj.
Chelsea je klub koji

neumorno puhali u vrat.

Šta je to krenulo po lošem u
Italiji za vrijeme vašeg
igranja tamo?
- Najgore je bilo to što je
mojim dobrim igrama,
Fiorentina ispala u drugu
ligu. Novinari mi to nisu
mogli oprostiti, kao da sam
ja bio jedini krivac. Tada je i
zaratilo među nama. Ja sam
otišao u Milan u vrijeme
zakona o troici stranaca, a
bilo ihje dosta. Teško je bilo
sakupiti nekoliko utakmica u
nizu i ja sam tonuo. Znao
sam da je moje vrijeme
igranja u Italiji završeno.
Zašto ste se oprostili s

reprezetnacijom a tek vam
'e 29?
-Oduvijek sam goovrio da je
najbolje otići kada je "tačka
na visini". Četvrtfinale s
Brazilcima je ta tačka.
Mislim da se više ne može,
za sada. Poslije dva
evropska prvenstva jednog
osvoJenog, poslije ovog
odličnog
svjetskog
prvenstva, moje ambicije

odgovara
mOJim
prohtjevima, Gianluca Vialli
je odličan igrač, dobro se
snalazi na klupi
konkurencija u ekipi je
velika. Svi žele biti
pobjednici i zato je lijepo
igrati s njima. Drago mi je
da sam ovdje i da sam
pogodio zdravu sredinu.

Nije li pomalo čudno
pristupiti nekoj ekipi u "free
transferu" ?
- Zahvaljujući Bosrnanu Da. Nije loše, sam
kontroliraš uslove, sam
pregovaraš i sam određuješ
uslove. Niko ne smeta, niko
sa strane nije upleten i imaš
svoj mir. Sve je to začinjeno
ličnim zadovoljstvom, a ono
je najvažnije kod igrača. Jer,
ako igrač nije zadovoljan,
novac je uzaludan.
Mislite li da je trenutno

previše

stranaca

u

BRIAN LAUDRUP

- Mislim da nije, nisu to bilo
kakvi stranci, već redom
klasni igrači. Oni su uzdigli
kvalitetu lige i stavili je rame
uz rame s Italijom,

Premiershipu?
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vezane uz reprezentaciju su
završene. Ima mladih, dobrih
igrača, koji zaslužuju priliku
kao što sam je i ja dobio u
mladosti. Želim svu svoju
energiju usmjeriti prema
svome klubu.

Uz sve pohvale postoje i oni
koji govore kako ste imali
propalu karijeru?
Ako je igranje u
Njemačkoj, Italiji, Škotskoj
i Engleskoj propala karijera
onda ok, neka im bude.
Kada se tome doda dugi niz
godina u reprezentaciji i
osvojeno preven stvo
Evrope, onda ne znam šta bi
ti isti još htjeli?! Svako ima
pravo na svoje mišljenje,
bilo ono pozitivno ili
negativno. Ponavljam želim
sve usmjeriti prema klubu i
želim s njim OSVOJiti
prvensto. To mi je je u
ovom trenutku najvažnije.
Preveo i pripremio za
SabaH
Elvir Kolenović

v

Šta kažu psiholozi
Agresivni, namjerno neposlušni, šutljivi, zatvoreni za svaki
razgovor, depresivni ili, pak, promjenjivog raspoloženja. Skloni
alkoholu ili haluCinogenim tabletama. Smatraju ih "teškom djecom", adolescentima čije problematično ponašanje unosi nemir u
život njihovih roditelja, posebice

Kako im
1. Neobično ponašanje djece
ne smijete zanemariti, ali niti se
prekomjerno brinuti, jer su tjeskoba i strah kontraproduktivni.
2. Ne stidite se zatražiti stručnu pomoć (profesori, psiholozi. .. ), osjećate li se nesigurnim.
3. Ne izolirajte se, već razgo.varajte s drugim roditeljima, k9fir.·,
imaju sličnih problema. Među današnjim roditeljima vrlo je raširen
osjećaj da nisu dorasli svojoj ulozi. No, teško je razumjeti svijet
mladih, jer danas adolescenti žive bitno drukčije nego prije 40
godina.
4. Ne zaboravite da se iza
svakog prestupa skriva djetetova
potreba da vam ukaže na nevolju. Zato, prije nego što se upitate: "Šta to moj sin sada smišlja",
upitajte se: "Kako je".
5. Ne osuđujte olako njegovo
ponašanje, Naučite ga saslušati.
6. Mislite li u sebi kako se vaše dijete ponaša na određen na-

majki. Roditelji rizičnih tinejdžera
se osjećaju usamljenima,
ne znaju kome da se obrate za
pomoć, pitaju se je li tolika agresivnost njihove djece u granicama normale ili je "patološka". A
ponekad, nenamjerno, u pokušaju da riješe problem, svojim ga
postupcima samo pogoršaju.
često

pomoći

PRED OCINSKIM DOMOM
M.Ć. Ćatić

Ko slaba sjena na tvoj prag sam stao
Ćutke i njema, zagrlivši liru.
Na grudi moje težak led je pao
Ko tvrde sante po duboku viru,
Kroz suze gledam trošne zide tvoje
I krov prokisli, s kojeg strašne zube
Smrt mrka kesi. O ognjište moje!
O dragi raju, gdje no mi se gube.

čin

samo da bi vas izazvalo ili
to će negativno uticati
na vaše ponašanje prema njemu.
7. Ne nazivajte ga narkomanom, pijanicom, nasilnikom, prljavim ... Uvijek nastojte razlikovati
osobu od njenog problema. Pripišete li mu određenu ulogu, teško
će je se riješiti.
.
8. Uvijek se smatrajte sudionikom, ne da biste se osjećali
krivim, već kako biste se riješili
osjećaja bespomoćnosti i počeli
djelovati.
9. Ne djeluju li, treba ih promijeniti. Ne zaboravite da "čvrsta
ruka" ne daje uvijek dobre rezuItate, naprotiv, najčešće potiče
agresivno ili autodestruktivno ponašanje. Najvažnije je da uvijek
pokušate razgovarati.
10. Analizirate li situaciju i tražite uzroke problema, pripazite
da Ih ne pojednostavite. Iza istog
ponašanja mogu se skrivati razIičiti motivi.
ogorčilo,

MODA

Zlaćeni

sanci mladosti čile
I zvuci prve bogodane pjesme!
U tebi su me odgajale vile,
Napajajuć me s abu-hajat česme
Kapljicom slatKom vječitoga milja,
Što zanos budi u nevinoj duši.
Ah! tada gorka i cinička zbilja,
Ko vihor bjesni što no život ruši,
Nije se mene dotaknula bila,
Nit crna briga o svagdanjem kruhu
Mir mi mutila. Kao glazba mila
I bura u mom zvonila je uhu.
Ah, ja sam nekad ko maleno ptiče
U tvome krilu prva krila steko;
S majčinih usni slušao sam priče
Tople i slatke ko i njeno mljeko.
I lijetao sam ja i druzi mali
Po tvome vrtu, beruć cvjetke čame;
I igrasmo se u nevinoj šali,
Hvatajuć kampm leptiriće šarne.

o dragi dome, grob e moje sreće!
Marljiva ruka mrtvog babe moga
U tebi nekad sadila je cvjeće
Radosti vedre. Sa krova se tvoga
Blagodat svaka tad smješila milo;
Na tvom je pragu teko med imljeko.
A sad gle, regbi nigda nije bilo
Iskre života. Ko strašilo neko
Ti strši š nebu. Fatum ti je hudi
Krvavom pandžom pružio čare,
Baš ko što sada tvog pjesnika grudi
Nevolja gorka obara i tare,
Te tvoje puste zidine mi sada
~ričaju patnju sirotinje crne,
Sto zadnju iskru veselja i nada
Lednim ti dahom na ognjištu trne.

Opet sa
šljokicama
Izvjesno vrijeme šljokice su
bile potisnute iz mode, da bi
se opet pojavile na "velika

vrata". Na Valentinovom
modelu uz vez i čipke rasute
su i šljokice, dok je Narciso
Rodrigez lansirao pripijenu
majicu
samo s rukavima
prekrivenim ovim blještećim
ukrasom.

Sve, sve je mrtvo. Tek rujnine stoje,
A s moje lire bolno zvuci ječe:
O dragi dome, zadnji akord to je
Prošlosti naše - naše mrtve sreće!
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OBAVJEv
STENJE

Sve ter'avije i ostale
namaze možete
klanjati na adresi:
27 - 69 WEBFTER

AV.
198

između

197
street

BRONX

hadži Husein
Gonbi1aj

welcome

From:

Dear Friends,
On behalf of the people of New York City, I
would like to welcome you to our City so full of
excitement and diversity.
The people of New York City live within the
five boroughs of Manhattan, Brooklyn. Queens,
the Bronx and Staten Island. Each of these bor-

On the Cover:

oughs offers a unique collection of experiences

The Technology Center
at ISS

and attractions that promise a memorable visit.

quickguide

I invite you to visit our internationally
acclaimed theaters, restaurants and museums, or
tour our historic
parks, churches and
landmarks, including
the Empire State
Building, World
Trade Center, Statue
of Liberty and Ellis
Island.
You may want to
spend your day
indulging yourself in
our fine department stores and boutiques. In the
evening, you can enjoy one of our many nightclubs, the ballet, opera, a Broadway show or concert. Sports fans also can watch the best in baseball, football, basketball, hockey or soc~er
New York City has them all.
Whatever your inrerests, I wish you an enjoyable visit!

Located in the posh Waldorf=Astoria Hotel, at the
hub of one of the most sophisticated, energetic
cities on the planet, International Business
Solutions has firmly established itself on the cutting-edge of the technological marketplace. The
Technology Center at IBS, site of the New York
launch of Windows 98, serves as a sort of computer
"Mission Control" for the business community, a
place where corporate giants and savvy individuals
alike can test-drive the newest offerings by traiI-

New
York

blazers such as Microsoft, Hitachi, Intel and
Viewsonic. Given their prestigious location, the
store's show windows represent live billboards to
the most aff1uent decision makers in the world.
Inside, customers can expect the ride of their lives
through a landscape of fascinating complexity and
co

creativity. No expense has been spared in trans-

POLO JEANS

forming the space into one of the most beautiful
venues in the city. The dramatic surroundings in

'il'

which products are displayed are astounding, and

RALPH LAUREN

aM

that sense of drama extends to the luxurious IBS
conference rooms located in both The Technology

Sincereiy,

Center and the Waldorf=Astoria.
IBS offers sales and rentals of software, hardware,
laptops, cellular phones, hand-held PC s, digital

Rudolph W Giuliani
Mayor

cameras and more. Highly trained and experienced
information managers are on staff to present the
products in a clear, intelligent manner. When in
New York, you can rely on The Technology Center
to fill all your technology needs.

Located in the Waldor(=Astoria Hotel, 30 I Park

Ave. For more information, call (212) 888-/830.

Downtown Shopping
Among the greatest shopping cities on Earth,
New York dazzles with unparalleled diversity.

Holiday Splendors
New York stores take their holiday window displays to heady extremes. Which windows honor
the season with the most panache and splash?
The question can be settled with a stroll down
Fifth Avenue. Teddy bears in the windows of
Tiffany's don emeraids and diamonds for the
season; not to be outdone, Carrier gift wraps its
facade in stories-high red ribbon; and Saks Fifth
Avenue and Lord & Taylor stage intricate animated scenes in their windows that are as lavishly
theatrical as Radio City.
Quick Guides own contribution to the gli ttering splendors of the season includes a wonderful
collection of gift-giving ideas. For a look at what's
in store, turn to Holiday Gifts on page 20.

No area of New York has increased in style, ambience and popularity in recent years as has Lower
Manhattan, now at the cutting edge of art,
fashion and dining.
Wonderful old buildings are the order of the
day on and around Fifth Avenue from 14th to
23rd streets in the FIatiron District - and the
good news is, they're brimming with one-of-akind shops and unusual merchandise.
In Greenwich Village's Washington Square,
students from nearby New York University
mingle with local residents. In the West Village,
tree-lined streets are home to fine and funky
boutiques and popular restaurants and clubs
that cater to a young, hip crowd. On the major
shopping streets - Bleecker, Broadway and
Eighth - you'lI find everything from antiques
to trendy fashions and T-shirr emporiums. The
human-scale architecture and pleasant jumble of
building styles all contribute to the "village" feel
of this charming, easygoing community.

SoHo, the neighborhood south of Houston
fashions and famous-maker merchandise at large
Street (hence the acronyml, is a favorite haunt of discounts. On Sunday. bargain hunters descend
locals and visitors alike - the magnetic energy
to paw through the discount merchandise - an
on West Broadway, the so-called Fifth Avenue of only-in-New-York experience.
SoHo, is hard to resist. And on Spring, Prince,
rHO n l: FlIZA.BETH $IMrSONI!')/FP<';
Greene, Mercer and Wooster streets, avant-garde
fashion, art, lifestyle galleries and restaurants are
housed in handsome cast-iron buildings dating
from the l850s.
Another neighborhood with an acronym,
TriBeCa (the Triangle Below Canal Street) rates
raves for ambience - loft-living here combines
with light commercial activity. The area
abounds with trendsetting boutiques, art
galleries and restaurants. Canal Street, which
marks TriBeCa's northern boundary, has
become a bustling casbah of bargain retail
outlets. The World Trade Center marks the
southern boundary.
The shops and emporia of the Lower East Side
offer a glimpse of New York's immigrant roots. In
the bargain district encompassing Orchard,
Delancey, Grand and the adjoining streets, more
than 400 stores and boutiques offer designer
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MICALI TERRACE
1521 - 86 Street
Brooklyn, New York

'Najpovoljnije i najljepše mjesto za
proslavljanje svadbi, sunetluka, kane ••.

V,Uktt.liJ:ft 850 ~
Mdltt.liJ H 12O ~

OLJSTVO
~ : A
Tel: 718-331-3533 ili
Beep: 917-949-253Q
)

Uz najpovoljnije cijene
($32 .00 -$36.00 po osobi),
domaće osoblje, nudimo i kompletan

)
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Meny domaćih specijaliteta - uključujući
•• ~ i sve v~ste pića.;, .....

Za sve detaljnije informacije i
sklapanje ugovora, obratite se
Agronu Ćosaj na vašem
- BošnJačkom jeziku.

ADRIATIC STU
l7 -ll 65.St Brooklvn~
.,
'zmedju 17. i 18. Ave.
LeI. (718) 816-8130
(718) 234-5210
,

NA]VAZNIJE 2
, ,.;, .TRE
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VAŠEG ŽIVOTA
POVJERITE
PROFESIONALCIMA
SA 15 - GODIŠNJIM
ISKUSTOVOM
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